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ABSTRAKT
Kërkesat e komunikacionit rrugor për rrugët e ndërtuara dhe të përshtatura ndaj kushteve
për makinat e shpejta dhe të rënda motorike,me nivele më të mëdha shërbimi ,shkallë
sigurie dhe

qëndrueshmëri

të

planifikuar,si

dhe

hulumtimet

e

deritanishme

eksperimentale në fushën e teknologjisë për prodhimin e asfaltit. Në katër dekadat e
kaluara kishin dhe akoma kanë ndikim të konsiderueshëm në përmirësimin e koncepteve
për projektimin dhe ndërtimin e rrugëve dhe aeroporteve, sidomos të konstruksioneve
fleksibile rrugore.
Ndryshimet e tilla janë pasojë e zhvillimit dhe përkryerjes së prodhimit të mjeteve lidhëse
nga bitumet rrugore të fituara gjatë proceseve të rafinimit te naftës në industrinë
petrokimie,ne përkryerjen dhe zhvillimin e zgjidhjeve gjithnjë e më të sotisfikuara
konstruktive,të pajisjeve mekanike me kapacitet të lartë për prodhimin dhe shtruarjen e
shtresave te asfaltit ne konstruksionet rrugore.

ABSTRACT

Road traffic requirements for roads constructed and adapted to the conditions
for fast and heavy motor vehicles, with greater service levels, stairs security
and durability of planned as and research of so far.
experimental in the field of asphalt production technology. In the four decades of
the past had and still have a significant impact on the improvement of concepts
for the design and construction of roads and airports, especially of constructions
flexible road.
Such changes are a consequence of the development and perfection of the production of
connecting devices
from road bitumen obtained during the oil refining processes in the industry
petrochemicals, in the perfection and development of increasingly sophisticated solutions
constructive, mechanical equipment with high capacity for production and laying
asphalt layers in road constructions
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HYRJE

Fjala asfalt rrjedh nga gjuha angleze ”ASPHALT”qe në përkthim do të thotë BITUM.

Fig. 1. Përzërja e asfaltit

Tek ne kjo fjalë ka një kuptim me të gjerë dhe kompleks që paraqet përzierjen e inerteve
dhe bitumit në kushte dhe raporte të caktuara.

Bitumi natyral apo rëra bituminoze ka pasur një përdorim të hershëmqysh në kohërat e
lashta. Nga hulumtimet arkeologjike vërtetojmë se në Babiloninë e lashtë (para 4500
vitesh) është përdorur rëra bituminoze në rrugë apo edhe në staza të këmbësoreve si dhe
material izolues në terasat e asaj kohe. Në Greqinë lasht bitumi ka pasur një përdorim të
gjerë në izolimin e anijeve si dhe përzierjet bituminoze në ndërtimtari.
Përshkrimi i parë i bitumit që njihet nga historia është ai PLINIUS SEKUNDUS nga mesi
i shekullit të I-rë te erës sonë, ndërsa në kohen e re rruga e parë u ndërtua nga shkëmbinjtë
prej bitumi në Paris në vitin 1864.
Bitumi ka ngjyrë të zezë të errët në temperatura normale është në gjendje të ngurtë dhe
përfitohet me përpunimin e naftës dhe derivateve të saj si dhe gjendet në natyrë në gjendje
të lire apo në formë rëre bituminoze apo bashkëshoqërim me shkëmbinjtë e tjerë.
Metoda e projektimit dhe mënyra e ndërtimit kanë ndikim vendimtarpër cilësinë e
shtresave të vendosura të asfaltit në konstruksionet fleksibile rrugore.
Materialet themelore që marrin pjesë në shtresat e asfaltit (përzierjet e asfaltit), kryesisht
janë materiale të specifikuara dhe të standardizuara,vetit kryesore mineralogjikepetrografike, kimike, fizike dhe mekanike të cilave janë të definuar me standarde
1

shtetërore.
a) Materialet hidrokarbure
Bitumi dhe prodhimet prej tij janë mjetet themelore lidhëse gjatë ndërtimit të rrugëve,të
cilat me një emër e quajmë BITUMEN RRUGOR dhe prodhime bitumi për rruge.
b) Agregati mineral i cili përfshin:
Miellin guror (fileri).
Rëra (e imët,e mesme ,e madhe).
Imesi gurore.
c) Materialet shtesë
Projektimi i përbërjes së përzierjeve të asfaltit paraqet një teknologji laboratorike të
asfaltit me të cilën përkufizohet si a.q “PËRBERJE PARAPRAKE E PËRZIRJES SË
ASFALTIT” dhe përcaktohen kushtet për arritjen e cilësisë së nevojshme të shtresës së
vendosur të asfaltit në kushte të terrenit.
Pas miratimit të përbërjes paraprake të përzierjes për llojin e caktuar të shtresës së
asfaltit,në kushte të ternit (baza e asfaltit, finisheri, mjetet ngjeshёse) punohet
“PERBERJA PUNUSE DHE KUSHTET PËR NDERTIM” të shtresës së asfaltit me
teknologji të definuar për prodhimin me mekanizëm për ndërtim dhe kushte të
përcaktuara për kontrollin e cilësisë.
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2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Te dhëna te përgjithshme për dëmtimet ne shtresën e asfaltit

2.1.1 Llojet e dëmtimeve
Dëmtimet rrugore dhe kategorizimi i tyre,qëllimi i kontrolleve. që duhen kryer në akset
rëndësishme rrugore është identifikimi dhe përcaktimi i dëmtimeve të shtresave rrugore.
Me qëllim të arrihet një njohuri e plotë mbi gjendjen e shtresës rrugorë është më se I
nevojshëm përdorimi i dy metodave të mbledhjes së të dhënave: nëpërmjet tipit vizuele
dhe atyre me instrumente. Mirëpo, duke pasur parasysh faktin që një klasifikim fillestar
defekteve dhe dëmtimeve nuk mund të filloj ndryshe vetëm se me një analizë vizuele
është bërë një grupim i dukshëm me sy të lirë. Për secilin dëmtimet zbuluar me këtë
metodë jepen dhe përcaktohen metodat e matjeve,niveli përkeqësimit si dhe ndërhyrjet e
mundshme për mirëmbajtje. Megjithatë në dukje se janë rastet e rralla ku ne mund ti
gjykojmë shkaqet e një defekti apo dëmtimi duke u bazuar ne një situatë të vetme,shpesh
veprimi i disa faktorëve bëhet shkak dhe mu për këtë nuk është e lehtë të identifikohen
dhe te kategorizohen dukuria. Ajo e cila sugjerohet si shkaktar i mundshëm duhet
konsideruar si faktor kryesor ose nxitës satikisht më i besueshëm ne praktika te ngjashme.
Për të kuptuar më mirë sjelljen e rrugëve të asfaltuara dhe masat të cilat duhen të
ndërmerren për eliminimin e defekteve në të, më poshtë jepen disa konsiderata lidhur me
sjelljen e tyre ndaj ngarkesave dhe faktorëve të tjerë, e sidomos atyre atmosferikë gjatë
procesit të shfrytëzimit të tyre. Shtresat rrugore përbehen nga këto pjesë kryesore: shtresa
e komunikacionit e përbërë nga dy shtresa:
Shtresa e sipërme konsumuese që është në kontakt me veprimin e rrotave ( ngarkesave të
lëvizshme) dhe agjenteve atmosferikë dhe Shtresa e poshtme lidhëse, shtresa te
nenstruktures.
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2.1.2 Një shtrese rrugore është e nevojshme të ketë këto cilësi

Fig. 2. Prerja e shtresave
Të ofroj një aderencë të mire, të mundësoj një drenim të mire të ujerave sipërfaqësorë, të
minimizoj zhurmat e lëvizjes së automjeteve, të rezistojë ndaj plasaritjeve dhe
gropëzimeve të mbrojë shtresat rrugore nën të kërkoj mirëmbajtjeminimale të jetë e
përshtatshme për ri-veshje dhe riciklim të jetë e durueshme në kohë.
2.1.3 Defektet e rregullta-rëndomta janë
Valëzime gjatësorë, valëzime tërthore, ulje dhe fryrje te kufizuar, shembje,shkonfigurim
i planit rrugor, thyerje bordure, plasaritjen në blloqe, plasaritje në lidhje.
2.1.4 Defektet kontakt
Rrjedhje bitumi, lëmimi i inerteve shpërbërje dhe shkëputje inerteve gropa sipërfaqësore.
2.1.5 Defektet në aftësi mbajtëse
Plasaritje gjatësorë, plasaritje me degëzim, dëmtimet në sipërfaqe të gjerë, gropa te thella,
depresione të kufizuara.
Përshkrimi i dëmtimeve, çdo lloj i dëmtimeve është identifikuar, mengjyrë te veçantë.
Çdo dëmtim është i renditur së bashku me një tregues dhe një numër progresiv ku tregon
4

nivelin e tipit se prishjes. Dëmtimet ndahen në dy pjesë, e para e tipit përshkrues dhe e
dyta e tipit operativ.
Pjesa përshkruese paraqet një pamje të defektit, përshkrim te përmbledhur te defektit, një
vlerësim të shkaqeve të mundshme, nivelin e përkeqësimit i cili paraqet seriozitetin e
dëmit, llojin e përsëritjes se defektit, d.m.th shtrirjen në raport me seksionin homogjen të
rrugës së ekzaminuar.
Pjesa operative, kompleton nivelin analizën e dëmtimit duke paraqitur tregues të
domosdoshëm për anën praktike të kryerjes së ndërhyrjes së mirëmbajtjes: metoda e
matjes identifikojnë mjetet që sugjerohen për rilevimin e prishjeve, treguesit e gjendjes
cilët janë materitë më të përshtatshëm për vlerësimin e defektit, metodologjitë e
ndërhyrjes që këshillon për zgjidhjen e problemit, sugjeron në raport me nivelin e
përkeqësimit dhe të përsëritjeve. Sa më e madhe të jetë shpeshtësia dhe intensiteti i dëmit
në seksionin e analizuar aq më e rëndësishme dhe me përgjegjësi do të jetë ndërhyrja e
sugjeruar.
Kryesisht dallojmë këto lloje te datimeve :
•

Valëzime gjatësore

•

Valëzime tërthore

•

Ulje dhe fryrje te kufizuar

•

Shembje deformim Cedim

•

Shkonfigurim i sipërfaqes rrugore

•

Thyerje bordure

•

Plasaritje ne Blloqe

•

Plasaritje te Lidhjes

•

Lëmimi i inerteve

•

Rrjedhje Bitumi

•

Shpërbërje dhe shkëputje e Inerteve

•

Gropëzime Sipërfaqësore

•

Plasaritje Gjatësore dhe tërthore

•

Plasaritje te degëzuara

•

Shembje ne Sipërfaqe te gjere

•

Gropa te thella
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•

Ulje te kufizuara.

2.1.6 Valëzime Gjatësore
Shkaqet e mundesheme te demtimeve jane karakteristikat mekanike dhe konstruktive te
shtresave te lidhura ndermjet veti,mos qëndrushmeria e tabanit nën themel dhe e shtresave
tjera mbajtese ,prania e tabanit te ngjajshme lymi apo argjilore eshte shpesh arsya krysore
qe shkakton një demtim te tille ,ndersa dukurite e cikluseve të ngrirje shkrirjeve mund te
perkeqesojne gjendjen e krijuar ne teren .
Ndersa ne varesi te gjatesisë dhe gjerësise se valezimit gjatesor egziston mundesia e
rijimit e sforcimeve vertikale me paramasa te ndryshme te cilat edhe me tej mund të
demtojnë resat e rruges.

Fig. 3.Valzimet gjatësore
2.1.7 Valëzime tërthore
Shkaqet e mundshme, shformime plastike të përzierjeve bituminoze te realizuara me
përmbajtje te tepruar inertesh apo bitumi te cilat përshpejtohen nga bashkëveprimi I
temperaturave te larta, hapje te parakohshme te rrugës për trafikun dhe trashësi te tepruar
te shtresës mund te shkaktojnë shfaqjen e kësaj dukurie nëse janë deformimet tërthore me
te dukshme shkak mund te jete deformimi i themelit apo nën themelit, ku këto përmasa
te përafërta janë te barabarta me gjerësinë e rrotave te automjeteve te re renda.
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Fig. 4.Valzimet tërthore
2.1.8 Ulje dhe fryrje te kufizuara
Ne këtë lloje te dëmtimeve behet fjale për dëmtimet ne mbulesën e rrugës me përhapej te
lokalizuar te dëmit te shoqëruar me fryrje te kufizuara ,si faktor te paraqitjes te kësaj
gjendje janë përzierje bituminoze me cilësi te dobët e inerteve apo lidhëseve kurba
granulometrike jashtë parametrave si pasoje e mungese se filerit shtresa me trashësi tepër
te theksuar. ngjeshje e pamjaftueshme e shtresave lidhëse .
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Fig. 5. Ulje dhe fryerje
2.1.9 Shembje deformim dhe cedim
Deformimi mundë të preke shtresat bazë te themelit edhe te nën themelit dhe shfaqet ne
shtresat e lidhura mund te jete si pasoje e defekteve te aftësisë mbajtëse te tokës të
shkaktuar nga ngrica dhe prezenca e tabanëve plastikë nën themel si dhe shpëlarje e
materialeve te imëta si dhe ngjeshja jo e mire e shtresave te palidhura intensifikohet me
ngarkesa te renda, ku këto defekte janë te pariparueshme, përfaqëson parregullsitë
gjatësorë të sipërfaqes së rrugës.
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Fig. 6. Shembje deformim dhe cedim
2.1.10 Shkonfigurim i sipërfaqes rrugore
Kjo shtresë sipërfaqësore pëson deformime plastike deri sa arrin në thyerje
meshkonfigurim te saj mund te ketë shfaqje te materialeve të shtresës se poshtme te rrugës
ku sjell humbjen e plotë të rregullsisë dhe aderencës. Shkaqet e mundshme janë ne
formulën e përzierjes zbatim jo i saktë përdorim i materialeve të cilësisë se dobët mos
hedhja e dorës lidhëse një rritje e paparashikueshme e trafikut janë te gjitha shkaqet e
mundshme të cilat mund te merren parasysh për këtë lloji dëmtimi si shkaktar kryesor i
këtij dëmtimi është edhe hedhja e shtresave bituminoze mbi sipërfaqen te përgatitur ne
mënyrë jo adekuate.
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Fig. 7. Shkonfigurim i sipërfaqes rrugore
2.1.11 Thyerje bordure
Plasaritje dhe thyerje te asfaltit në afërsi të bordurës ( pjesës fundore e asfaltit në anën të
rrugës ) në drejtim paralel. Me aksin e korsisë se rrugës apo shtratit te saje, çarjet e asfaltit
përfshin zakonisht një rrip me një largësi prej 15 cm dhe 40.0 cm nga bordura nga kjo
dukuri vjen dalja e materialit te ngurtë në rrugë, thyerja e bordurës ndodh nga ngarkesat
e automjeteve kur shtresat e poshtme nuk janë siç duhet si pasoje emungese se bankinës

Fig. 8. Thyerje Bordure
10

2.1.12 Plasaritje ne blloqe
Plasaritjet me forma shumë-këndore që ndërlidhen me njëra tjetrën dhe qe prekin një
sipërfaqe të gjerë të rrugës përmasat e këtyre blloqeve të plasariturave ndryshojnë midis
minimum 0.3*0.30m dhe maksimumin 4*4m duke prekur shtresat sipërfaqësore. Mund
te shkaktohen edhe nga tërheqjet termike te ndryshme të shtresave të lidhura.
2.1.13 Plasaritje të lidhjes
Plasaritjet e tipit linear që përkon me lidhjen e rripit të përbrinjët, çarjes i bashkohen
shpesh zhveshje te inerteve dhe formimi i ngritjeve dhe gropave te kufizuara dhe thellim
të ndihmuar nga penetrimi i ujrave sipërfaqësore,mungesa e ngjeshjes dhe mos-mbushje
e lidhjes gjatë ndërtimit,mos hedhja e lidhësit bituminoz tek buza e rripit njëkosisht me
atë të bituminozit tek buza e rripit njëkosisht atë të përbrinjët.
2.1.14 Lëmi i inerteve
Sipërfaqja bëhet e rrëshqitshme për shkak të lëmit të inerteve nga veprimi i trafikut të
mjeteve që ka sjelle humbjen e ashpërsisë si dhe rrjedhimin e përkeqësimit e
karakteristikave të mikro-rrudhave dhe makro-rrudhave si shkaqe të mundshme janë
përdorimi I agregateve të papërshtatshëm në përzirje që nuk janë mjaftushëm të
qëndrushëm ndaj veprimit të gërryrjes të trafikut.

Fig.11.Lëmi i inerteve
2.1.15 Rrjedhje bitumi
Një rrip me material bituminoz del nga shtresa duke krijuar një sipërfaqe
reflektuse,shkëlqyese me pamje prej xhami,e rrëshqitshme ne rast shiu dhe butë në stinët
e nxehta,sasi e tepruar e lidhësit në përzirjen e përdorur ose viskozitet i vet lidhësit
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,konglomerat i pasur me materiale të imëta dhe lidhëse qe dalin në sipërfaqem nga veprimi
shtyps i trafikut.

Fig.12.Rrjedhje bitumi
2.1.16 Shpërbërje dhe shkëputje e inerteve
Shkëputje e agregateve nga sipërfaqja që paraqitet gjithnjë e më shumë e rrudhur e
shkonfiguruar të lira,shkaqet e mundshme janë rulim në të ftoftë hapje e parakoshme për
trafikun mungesë fileri trashësi të pamjaftushëme vjetrim i materialit lidhës,zhveshje e
vazhdushme nga veprimi i ujrave atmosferike nga sipërfaqa e inerteve nëse dukuria
shfaqet menjeherë pas shtrimit kjo ka ndodhur si pasojë e inerteve të thatë ose jo të pastër
në momentin e përzirjes se bitumit ,kjo dukuri shfaqet në shtresa të materialeve të dobëta
të përdorura me përzirje bitumi.

Fig.13.Shpërbërje dhe shkëputje e inert
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2.1.17 Gropëzime sipërfaqësore
Gropat përgjithësisht janë te një madhsie më të vogël se 0.50m2 të cilat prekin shtresat e
sipërme te asfalteve ne thellësi 4-5cm si shkak I paraqitjes se gropave është dhe perqindja
jo e saktë e bitumit shdukja e karakteristikave elastike te materialit lidhës apo receptura e
gabuar e përzirjeve bituminioze më inerte të papastra ose hidrofile ,formimi i këtyre
gropave konsiston ne humbjen zonale te materialeve sipërfaqësore te shtresave te rrugës
e cila shkon deri ne prekjen e shtresave të mëposhtme.

Fig.14.Gropëzime sipërfaqësore
2.1.18 Plasaritje gjatësore dhe tërthore
Çarjet kryesore zhvillohen paralel me aksin gjatësor të rrugës ose korsisë ku kanë zgjatim
linear me degëzime pak a shumë me drejtim tërthore me pikat me te theksuara dallohen
dalje e inerteve gjerësia e tyre mund të arrije deri ne një centimeter, si shkaqe te
mundshme të plasaritjeve të shtresave mbajtëese prnia e shtresave te potme prej betoni
janë te rrezikshme ku paraqiten sforcime termike te ndryshme përzirje me të forta se sa
duhen.Ne raport me shtresat e lidhura te materialeve te përdorura ne konstruksionin e
rrugës.
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Fig.14. Plasaritje gjatësore dhe terthore
2.1.19 Plasaritje të degëzuara
Një sërë plasaritjesh të ndërlidhura që shtihen edhe në siperfaqën të mëdha zakonisht
gjenerojnë në zona të kufizuara depresioni, buzët e qarjeve duken fillimisht te mbyllura
por me vonë kanë prirje për tu hapur dhe shkeputur duke venë në ketë menyrë ne rrezik
mos përshkrushmërinë e mbulesës nga uji kjo prishje është e dukshme në sipërfaqet ku e
ka origjinën nga shtresat mbajtëse të themelit apo të nën themelit.Shkaqet e plasaritjeve
shoqërohen me deformime të zgjeruara ku dukuria dëshmon shkatërrimin strukturor të
mbulesës përhapja e plasaritjeve mbërrin sipërfaqen duke prekur atë.

Fig.15.Plasritjet të degëzuara

14

2.1.20 Shembje në sipërfaqe të gjerë
Valëzime të theksuara që prekin edhe sipërfaqe të gjera të mbulesës rrugore, shembjet
ndodhin pa ndërprerë vazhdimësinë e sipërfaqes së rrugës së vjetër dhe shpesh
shoqërohen nga plasaritjet të rrjetëzuar ku thellësia e këtyre mund të arrijë deri në 10100.0 cm, shkaqet e mundshme te këtij janë rezistenca e dobët e shtresave mbajtëse të
nën themelit shtresa me përzirje bituminoze me trashësi të pa përshtatshme apo vënia ne
punë ne mënyrë jo te duhur janë arsyet e mundshme që çojnë ne zgjerimin e këtij
dëmtimi.

Fig.16. Shembje në sipërfaqe të gjërë
2.1.21 Gropa të thella
Dëmtim që shfaqet ne shtresa rrugore të vjetruara apo të realizuara keq prek ne mënyrë
progressive shtresat e ndryshme të mbi structures shtresa në kontakt me trafikun dhe
shtresa te nen structures shkëputen plotësisht nga veprimi I trafikut dhe ujrave
sipërfaqësor gjë që sjellë degradimin e karakteristikave të rregullsisë dhe sigurisë së
shtresave rrugore thellësia mund të jetë edhe mbi 50 mm, ky dëmtim është tipik për
strukturat e dimensionuar jo saktë mbi materiale në skadim apo nga vendosja e shtresave
sipërfaqësore menjëherë mbi shtresën të nen structures, uji i tillë depozitohet edhe nga
efekti I shtypjes se rrotave të makinave shkakton ngritjen e materialeve deri ne
degradimin e karakteristikave fillestare te shtresave, ku thellësia e tyre mund të arrije deri
ne 80.0 cm ne thellësi.
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Fig.17. Gropa të thella
2.1.22 Ulje te kufizuara
Shembje me dimensione tërthore të kufizuara me zhvillim të rregullt që sjellin në
sipërfaqe defektet e aftësisë mbajtëse nën to, shpesh bëhet fjalë për depresione të
shkaktuara nga mos ngjeshja e materialeve mbushëse, në varësi të karakteristikave të
materialit mbushës masës së ngjeshjes dhe llojit të trafikut që prek korsinë e rrugës ky
demtim mud te zhvillohet deri ne krijimin e gropave, si shkaktar të janë të mundshme
edhe intervenimet në punët e ndërhyrjes në tubacionet e ujerave te zeza, dhe kanalizimeve
atmosferike , që kanë sjellë rrëshqitjen e materialeve mbushëse.

Fig .18. Ulje te kufizuara
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3

VLERSIMI I DËMTIMEVE DUKE APLIKUAR
KARAKTERISTIKAT GJEOMETRIKE TE MADHESISË DHE
THELLËSIS

3.1.1 Gjendja e konstruksioneve rrugore si baza për shtresat e Asfalteve
Të gjitha llojet dhe sistemet e konstruksioneve rrugore janë objekte tipike inxhinjerike të
cilat me kalimin e kohës ndryshojnë ne vetitë e tyre funksionale tëto objekte tipike
inxhinjerike jetojnë ndersa zgjatjen e jetësse tyre kanë ndikim vendimtarë faktorët ;
Ngarkimi I Komunikacionit, vetitë dhe cilësia e materialeve te shtruara, zgjidhja
projektuese dhe dimensionimi, cilësia e ndertimit, cilësia dhe mënyra e mirëmbajtjes,
kushtet klimatike-meteorogjike fuqitë madhore.
Klasifikimi I vetë dëmtimeve gjithnjë varet nga vetë struktura e konstruksionit rrugore
dhe gjendja e parametrave bartës shtrojës se poshtme.
Konstruksioni rrugore si shtrojë e sipërme dhe trupi i truallit si shtroje e poshtme e rrugës
sipas specifikimeve të materialit ndërtimorë, nga i cili janë dhe sipas ndikimeve nga
faktorët shkatërrues të cilave janë ekspozuar ku paraqesin dy njësi të ndryshme
konstruktive te rruhës ku këto dy veprojnë së bashku me marrjen mbi vete te gjitha
tendosjeve nga ndikimet shkatërruese ku ndikim të konsiderueshëm ku edhe
qëndruseshmëria e terenit natyror.
3.1.2 Dëmtimet e konstruksioneve fleksibile rrugore
Karakteristikat gjeometrike të dëmtimeve te shtresave rrugore, aftësia e zvogëluar
funksionale e rezistencës ndaj rrëshqitjes si pasoje e mikro dhe makro vazhdësisë jo të
rregullt të sipërfaqes se rruhës, aftësia e zvogëluar funksionale për shkak të paraqitjes së
rrafshtësisë jo te rregulltë të sipërfaqes rrugore, çintegrimi I sipërfaqes me hedhjen e
agregatit mineral, dalja e teprices së bitomenit në supërfaqe, gropa goditëse në vendet e
coptimit dhe flakjes së agregatit mineral, plasaritjet në përbërjet punuese në sipërfaqe,
plasarijte në forme parabolike si pasijë e mosegzistimit të aftësisë aderzive ngjitëse
ndërshtresore, dëmtimet të shtresave strukturore të konstruksionit rrugorë.
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3.1.3 Dëmtime të konstruksioneve rrugore të shtangëta (nga betoni)
Dëmtimet me te shpeshta të kunstruksioneve nga betoni paraqitet si deformime te lidhjeve
për se gjati dhe për së gjëri, dëmtimet e tilla të siprfaqës së shtresës rrugore paraqiten si
dëmtimet strukturore.
Klasifikimi i dëmtimeve shprehet më dëmtimet e lidhjeve për së gjati dhe për së gjëri
demtimet të pllakës së çimento-betonit dhe dëmtimet strukturore të konstruksionit
rrugore.
Kryesisht vlerësimi i dëmtimeve bëhet me aparatura të ndryshme matëse ku tregojnë
shkaqet dhe llojin e dëmtimit për të gjitha llojet e dëmtimeve ku së pari bëhet në mënyre
vizuale.
3.1.4 Vlerësimi I Rrugëve
Zakonisht vlerësimi I dëmtimeve për çdo individ ose agjenci për të inspektuar një
rrugë,normal atë dhe interpretojnë rezultatet te gjitha ato që është e nevojshme është një
individ apo individe me Njohuri mirëmbajtje-të tilla si një inspector ose Përgjegjës -të
cilin në rrugë dhe trotuar ne defekt.Lloji I shqetësimit, shtrirja e shqetësimit,si dhe
seriozitetin e saj relative duhet të regjistrohen. Në këtë procedurëvlerat më te ulëta janë
caktuar të problemeve më pak serioze dhe vlerat më te larta të problemet më serioze. Një
vlerësim i zero tregon se asfaltimi është relativisht e lirë ne defekte.Një vlerësim prej 5
apo 10 do të tregojë ankth serioze.Pas çdo defekti ka qëne më të vlersuarat ,individuale
janë shtuar.Shuma është e zbritjen pastaj nga 100 dhe rezultati është një vlerësim kusht
për atë pjesë të veçantë të rruga.Është e rëndesishme që trotuaret janë vlerësuar në një
mënyrë të qëndrueshme. Ata kryerjen e një vlerësimi kusht studim duhet të ketë njohuri
e llojeve të ndryshme të defekteve, çështjen e tyre dhe veprime korigjuese të nevojshme.
Një udhezues për identifikimin dhe korigjimin e dështimeve trotuarit përfshihen në
Shtojcen A të këtij Udhezuesi ose Projektimi.Informata shtesë detajuar këtë temë është
në dispozicion në Institute Asfalt Publikimet (MS-16).(MS-17),(MS-4),dhe të tjerët.
3.1.5 Interpretimi i një Vlerësimi
Vlera apsolute e caktuar nga kushte vlerësimi siguron një tregues të tipit dhe shkallen e
riparimit të punojnë nevojshum si një Rregulli i përgjithshëm,nëse prerja kushtë është
mes 80 dhe 100,operacionet e mirëmbajtjes normale (mbushja e të qarave,riparim
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vrimave me asphalt ose shtresë ngjitëse) janë të gjitha që janë të nevojshme. Nëse gjëndja
ështe nën 80,ka të ngjarë që një mbulesë do të jetë e nevojshme.Nëse vlerësimi gjëndja
është nën 30,të mëdha rikonstruksioni mund të jetë e nevojshme të caktojë një vlerë
numerike për secalin lloj të trotuarit.

Fig. 19 Thellësia e te qarave ne Asfalt
Plotë thellësi të mbyllura ne asphalt janë të rëndesishëm Teknika për mbrojtjen dhe
mirëmbajtjen e ruajtjen e investimeve të konsiderueshme në rrugë. Kjo përdoret për të
riparuar të gjitha llojet e lokalizuara trotuar ankth që shtrihet nën siperfaqe
rrugë.Shembujt përfshijnë gropa aligator, plasaritje, turbullira dhe hapsira.
E thënë thjesht, procedura është per ti hequr zonat e dështuara dhe ta zëvendësojë atë me
asphalt të freskët për zierje. Edhe pse procedura nuk është e vështirë,disa nga pikat e
nevojshme shpeshë nuk është dhënë vemendje të mjaftueshme.Megjithatë, këto detajet
shpesh të përcaktojn nëse ne perfundim do të jetë një mjet I përkoshëm ose pjesë integrale
e një sistemi funksional asfalt.

Fig.20 Thellësia e të qarave ne asphalt
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Një shembull të nje ilustrimi në vijim përshkruan:Procedura e saktë për ndërtimin e një
grope të plotë thellësi:
1.Gropa e pa trajtuar
2.Sipërfaqja dhe baza hiqen për mbështetjen e palekundur.
3.pallto ose levizja zigzage te aplikuar.
4.Maksimale ose thellësi e perzierjeve të asfaltit të vendosur ne kompakt.
5.Copë toke e përfunduar komplet në nivelin përreth trotuarit.

Fig. 21 Defektet e Vlerësuara
Çarje tërthor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-5 _______
Çarje gjatësore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-5 _______
Çarje Alligator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-10 ______
Çarje tkurrje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-5 _______
Vizojet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-10
Rrudhat.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .0-5
Raveling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-5
Goditje dinamike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . 0-10
Vrima tenxhere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-10
Asfalt Teprica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-10
Agregati lëmuar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Kullimit mangët. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-10 ______
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Cilësia e përgjithshme ose shteg për hipizim
10 është shumë i dobët). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-10 ______
Shuma e defekteve _____
Kushti = 100 - Shuma e defekteve = 100__ kushtuar.
3.1.6 Arritjet e Përgjithshme të vlerësimit të dëmtimeve
Munde te konkludojmë se zhvillimi i një vendi veç të tjerash matet me nivelin e
infrastrukturës që zotëron në përgjithësi dhe asaj rrugore në veçanti, kjo e fundit
ndërlidhet me ndërtimin e rrugëve të reja të gjithë kategorive dhe me aftësinë për të
menaxhuar më mirë gjatë periudhës së shfrytëzimit.
3.1.7 Menaxhimi I rrugëve lidhet më shumë faktorë si:
Gjendja ekzistuese e rrugës
Struktura e rrugës
Shkalla e dëmtimit të rrugës
Masat që janë marrë për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugës
Mundësitë ekonomike
Teknikat që disponohen dhe teknologjitë respektive
Kualifikimi i punonjëseve që merren me këto probleme.
Për hartimin e programit të mirëmbajtjes së rrugës dhe planifikimit te fondeve për ketë
qëllim ndiqen disa kritere dhe bëhen disa studime për të saktësuar problemet e
mëposhtme.
Cilat janë rrugët kryesore që duhen rehabilituar e mirëmbajtur
Si vlerësohen shkaqet e dëmtimit të tyre
Si mund të eliminohen dukuritë negative të përsëritura që dëmtojnë rrugën vazhdimisht.
Në bazë të tyre bëhen disa klasifikime dhe nxirren disa kritere që ndihmojnë në
vlerësimin, planifikimin e menaxhimit e fondeve për mirëmbajtjen e rrugëve.
Në bazë të këtyre klasifikimeve dhe studimeve bëhet një parashikim i fondeve për :
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•

Ndërtimin e rrugëve te reja

•

Mirëmbajtjen e rrugëve ekzistuese

•

Rehabilitimin e rrugëve të dëmtuara

•

Menaxhimin e rrugëve nga investitori kryesor që është ministria për emergjenca
dhe drejtoritë komunale.

3.1.8 Shkaqët e dëmtimit të rrugëve
Dëmtimi i rrugëve ka origjinë të ndryshme, shkaqet e dëmtimit të tyre mundë të çojnë në
prishje të pjesshme, lokale ose pothuajse të plotë të rrugës.
Më poshtë po i renditim këto shkaqe:
Shkaqet me origjinë gjeoteknike:
Të gjitha këto shkaqe lidhen me kushtet e sjelljes e të qëndrueshmërisë se dherave e
shkëmbinjve gjatë procesit të:
•

Hapjes së trasës

•

Ndërtimin të rrugës

•

Shfrytëzimit të rrugës

Në çdo rast kemi prishje të gjendjes së ekuilibrit pasi janë tejkaluar gjendjet kufitare, sipas
aftësisë mbajtëse sipas qëndrueshmërisë sipas deformimeve.
Gjendjet kufitare nuk shfaqen menjëherë por ato japin shenja paralajmëruese të cilat
inxhinieri nuk i dikton në kohë që mund të marrë masa për të parandaluar shfaqjen e
gjendjeve kufitare,
Kjo ndodh për dy arsye:
•

Inxhinieri nuk mund ti dallojë shenjat paralajmeruese

•

Inxhinieri është indifferent ndaj tyre
Pasojat janë përseri dy:

•

Rritet kosto e ndertimit te rrugës

•

Rritet kosto e menaxhimit të rrugës

3.1.9 Shkaqet në origjine gjeoteknike janë deformime të mëdha të bazamentit
mbi vlerat kufitare.
Kur rruga kalon në zona kënetore më përqindje të lartë të lëndës organike kapacitet të
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vogël R≤100Kpa dhe modul deformimi E = (0,1-0,2).
Kur rruga kalon në ranorë të imët me Ld≤50% për shkak të lëngëzimit nga goditjet
sizmike.
3.1.10 Shkaqet më origjinë në mos respektimin e rregullave teknologjike
Shpesh ndodhë në praktikë që rrugët e posa ndetuara apo të posa riparuara dëmtohen
shpejt,në këtë rast shkaqet e dëmtimit janë në origjinë në mos respektimin e rregullave
teknike e teknologjike si:
Mungesa e një projekti të saktë:
Ç’do fond për ndërtim, riparim rehabilitim apo menaxhim të rrugës jepet mbi bazën e një
projekti të saktë, ky projekt duhet të jetë i tillë që ti japë mundësi mbikëqyrësit të
punimeve ti kontrollojë e të garantojë cilësinë e planifikuar.
Deri më sot projektet për riparimin e rrugëve vuajnë nga mungesa serioze si ;
Llogaritja e shtresave rrugore mbi bazën e :
-Trafikut
-Klimës
-Reshjeve
-Temperaturës
-Moduleve të elasticitetit të shtresave
-Modulet e deformimit të bazamentit
Mungesa e projektit në rrjetin inxhinieri i cili është i pari që ndërtohet kur rruga riparohet
Mungesa e elementeve të domosdoshëm të rrugës si:
-Dranazhë
-Këneta kkulluese të kanalizimit atmosferik
-Pjerrësitë e duhura të rrugës
-Mungesa e kerkesës për teknologjinë që do përdoret
-Mungesa e kërkesës për cilësinë e lëndevë të para dhe shpejtësinë e kryerjes së provave
të materialeve.
-Mungesa e mënyres së kontrollimit të cilësisë së zbatimit dhe frekuenca e këtij kontrolli
-Mungesa e afatit të garancisë për rrugën apo veprën
-Mungesa e sanksioneve nëse nuk garantohet cilësia nga firma zbatuese
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-Përdorimi I materialeve të papërshtatshme
3.1.11 Rruga është një strukture mbajtëse
E përbëre nga materiali kompozitë, ajo mbështët në bazamente të ndryshme me sjellje të
ndryshme ndaj ngarkesave të jashtme prandaj zgjedhja e materialit për shtresat rrugore
është një problem shumë delikat.
-Çfarë duhet të kemi parasysh për këtë material:
-Të ketë granulumetri të caktuar
-Të ketë kufij të caktuar të plasticitetit
-Të klasifikohen Brenda kërkesës së projektit
-Të ketë CBR sipas projektit
-Të ketë modul deformimi të caktuar
-Të ketë dendësi qëndrueshmëri Marshall testit sipas projektit
Kur materiali nuk është I përshtatshëm pasojat janë:
-Deformime të mëdha të bazamentit
-Deformime shtypëse-bufatëse të bazamentit
-Degradim i rrugës
-Themelit
-Trupit
-Veshjes
-Dëmtim i rëndë i rrugës
-Aplikim i teknologjisë së vjetër ose të papërshtatshme

3.1.12 Për të garantuar cilësinë e rrugës nuk mjafton vetëm:
-Studim I Saktë
-Projekt I Saktë
-Materiali cilësorë për rrugën.
Por duhet dhe aplikimi i një teknologjie të caktuar për të zbatuar çdo process të ndërtimit
të rrugës nëse kjo gjë nuk respektohet do të rriten fondet për menaxhimin e rrugës.
Çdo të thotë të mos aplikosh një teknologji të pa përshtatshme do të thotë të mos
respektosh disa rregulla sin ë vijim
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Nuk hidhet ne veper materiali pershtatshëm
Nuk hidhen përqindje e duhura të shtresave si;
Çimento.Gëlqere.Çimento dhe gelqere, Skorie etj.
Nuk respektohet lagështija e materialevve e përcaktuar në laborator e cila siguron
shkallen maximale të kompaktimit të tijë.
Shtresa që do te ngjishet nuk hidhet në vepër me trashësinëe rekomanduar sin ë project.
•

Ruli që do ngjesh materialin nuk është i përshtatshëm

•

Ruli nuk kryen numrin e nevojshëm të kalimeve

•

Nuk kontrollohet cilësia e zbatimit të çdo shtrese sipas metodës se normativës së
rekomanduar

3.1.13 Pasojat e mos zbatimit të procedurave të mësipërme janë:
-Nuk vetetohet në praktikë cilësia e projektit
-Nuk vertetohet në praktikë aftësia e firmës praktike
-Invesitori nuk gjykon dot nëse fondet e harxhuara janë efektive
-Kostoja e kontrollit të cilësisë duhet të përfshihet në fondet që jepen për ndërtimin ose
menaxhimin e rrugës.
Kontrollet kryhen nga laboratorët të specializuar e të akredituar,për strukturën e
rrugës,për gjeometrinë e rrugës, për strukturat gjeoteknike.
3.1.14 Kushtet që duhet plotësuar për sanimin gjatë dimrit për sanim
Mënyra e asfaltit të ftoftë
Mënyra e asfaltit të nxehtë
3.1.15 Kushtet e caktuara në shtrirjen e asfaltit në temperature të ulëta dhe në
temperature të larta.
Përberja e asfaltit më procedurë të nxehtë shtrohet vetëm më kushte të përshtatshme
klimatike pa reshje dhe atë:

25

-për asphalt beton:pa ere dhe shi ne temperature e ajrit mbi +5℃ me tendencë rritjeje,
mbi baze të thatë,dhe të pastër me temperature +5℃.
-për shtresat bartëse të bituminuara: në kushtet e përshtatshme kohore pa shi dhe
pa ere dhe baza të jetë e thatë,e paster dhe të mos jetë e ngrirë.
Faktorët që ndikojnë në shtruarjen e asfaltit janë: trashësia e shtresa , temperature
e ajrit , temperatyra bazë,shpejtësia e erës, dhe rrezatim diellor.

Fig. 22. Grafiku I paraqitjes se temperatures së lartë dhe të ulët
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Fig.3.2.Grafiku I paraqitjes se temperatures se larte dhe te ulet
Thellësia e shtresës:mund të jetë kushti kryesor në shkallen e ftohjes së përzierjes së
asfaltit.Në pranverën e hershme ose vjeshten e vone është e vështirë të arrijmë një
kompaktësi siç duhet.Shtresat e asfaltit me pas se 50mm janë shumë të ndjeshme për
shkakë të lidhjes në mënyrë adekuate në mot të ftohet p.sh. nese një shtresë e asfaltit është
25 mm ne një temperature 121℃ dhe një temperature bazë 5℃ do të ftohet në temperature
80℃ me pak se 4 minuta. Nga këto të dhëna del se për shtresa të holla ne mot të ftohet
koha është e kufizuar.
Temperatura e ajrit:një pjesë e të nxetit është humbur në ajër, një pjesë tjeter është humbur
në shtresën në të cilen material i ri është vendosur.Duke ju referuar figures së dytë për
një temperature 135℃ dhe një trashësi 75mm, merr vetëm 22 minuta në temperature 7℃
Rrezatimi diellor:ky rrezatim mvaret nga shumë faktorë siç janë:pozicionin e diellit mbi
horizont, shkalla e qiellit të mbuluar me re,distanc mbi nivelin e detit etj. Ky rrezatim më
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shumë ka ndikim ne temperature bazë se në teperaturën e përzierjes,në këtë rast rrjedh se
temperaturën bazë të lartë (me mote të nxehtë) kemi kompaktësi më të mire të asfaltit,se
sa ne temperature të ultë.
Shtruarja e asfaltit ne temperature të lartë nuk ka ndonjë rendesi të madhe,pasi që më
rëndesi është të arrijmë temperature e ngjeshjes, pra 80℃ ,që e arrijmë duke e llogaritur
kohen e ftohjes,mirëpo duke mos harruar që të ruajmë temperature e ngjeshjes.
Ndërsa shtruarja e asfaltit në temperature të ftohta karakterizohet më këya faktr:
Tharja total dhe ngrohja, transportin e përzierjes, ndikimin e bazës,përgaditjen e
bazës ,puna me dorë, ndetimi I përbashkët .
Tharja dhe ngrohja e agregatit mund të paraqetë një problem në përzierjen e prodhuar të
asfaltitsi p.sh rezervarët mund të jenë të ngrira, mund të kenë përmbajtje të lagështisë sasi
të lart dhe një përqindje e lartë e lagështise mund te rritë koston e tharjes.Prandaj nëse
dëshirojmi të bëjmë vendosjen e përzierjes së asfaltit ne mot te ftohet gjithom do të kemi
rritje te kostos për të prodhuar përzierje të asfaltit.
Përgjigjja e natyrshme për vendosjen e përzierjes ne mot të ftohtë është që të rritë
temperature e përzierjes,këtë rast duhet pasur parasysh që kjo rritje most ë ndikojë
negativishtë në përzierje.
Trasnporti I përzierjes në mot të ftohet ka rrolin kryesor që është për tu siguruar që
temperature është ruajtur në masë të materialit,kjo mund të arrihet më izulimin e
rimorkios së kamionit.Lloji I bazës në të cilën është duke u vendosur përzierja e asfaltit
nuk ka ndonjë ndikim të rëndësishëm nëse përmbajtja e lagështisë është e ulët.Megjithatë
lidhja ndërmjet bazës dhe temperatures së përzierjes është shumë e rëndësishme.
Përgaditja e bazës në mot të ftoftë është e rëndësishme sepse zonat e ngrisa mund
çorjentojnë vërtetë aftësinë e materialit. Punët më dorë në mot të ftohet janë të
deshirushme të bëhen në minimum.Ndërtimi I përbashkët është sfidues në të mire të
kohës.Çështje tjetër e motit të ftohtë është ndjenja e theksuar e vëmendjes në detaje.Një
gjë më rendësi është që humbja e temperaturës së përzierjes mund të krijoj problem të
rëndesishum në kompaktësim.
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Ngjeshja e përzierjes së asfaltit në mot të ftohët po ashtu mund të bëhet me cilindra static,
dridhës dhe pneumatic. E rëndësishme është të arrijmë dëndësinë e kërkuar.Me
përdorimin e cilindrit me rrota çeliku në mote të ftohët,dendësia e kërkuar mund të arrihet
më përdorimin e cilindrit dridhës ,ndërsa karakteristik tjetër të cilindri pnaumatik është
mbajtja e gomave të nxeta dmth është e domosdoshme që gomat duhet të mbajtur nxehtë.
3.1.16 Sanimi I Asfalteve në temperature të ulët mënyra e nxehtë.
Ndërtimi i një pjese (arnimi)
Me një sharrë asfalti ose çekiç pneumetik, prehet sakica ku behet arnimi, zgjerohet të
paktën një këmbe jashtë zones se dëmtuar. Skica duhet të jetë katrore ose drejtkëndëshe
me të dy anët ne të njëjtin kënd me drejtimin e qarkullimit.
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Gërmohet rruga sa me shume qe të jetë e mundur për të arritur mbështetjen e forte. Nëse
një arnim i tillë dëshirojmë qe të jetë pjesë integrale e rrugës, themelimi I saj duhet të jetë
sa me i fort, ose me e fort se ajo e rrugës fillestare. Kjo do të thotë qe disa shtresa duhet
te hiqen. Pamja e gërmimit duhet të jetë e drejtë dhe vertikale.
Gjendja e mire dhe kompakte e nënshtresës
Aplikoni një shtresë te holle ne pjesët vertikale të gërmimit. Asfaltet Emulsioni apo
asphalt të lëngshëm janë të gjitha të përshtatshme.Mbushet me përzierje te asfaltit. Me
lopate perzirese direkte nga kamioni në gërmimin e përgaditur. Vendoset përzirje përseri
në skajet e vrimës se par (jo ne qendër e pastaj skajeve). Trashësia e shtresës varet nga
lloji i përzierjes se asfaltit dhe paisjet për ngjeshje që janë në dispozicion. Te përzierjet e
nxehta te asfaltit mund dhe duhet të vendosen shtresë e thellë sepse ruajtja me e madhe e
nxehtësisë e shtresës se trashë lehtëson ngjeshjen. Nga një pikëpamje kompakte, arnimi
duke përdorur përzierje asfalti te nxehtë mbushet me një shtresë.
Megjithatë me vendosjen e një cope toke qe është me e thellë se 5 inç, shpesh është e
nevojshme për të lëne shtresën e pare 1-2 inç me poshtë shtresës përfundimtare,duke e
bërë më të lehtë llogaritjen e sasisëtotale të përzierjes së nevojshme për arnim.
Përhapet më kujdes për të shmangur ndarjen e përzierjes shpërndani duke tërhequr
përzierjen e materialit nga qendra deri te skajet e asaj pjese. Nëse me shume material
është i nevojshëm ne skaj, ajo duhet të depozitohet aty dhe të përhapet anash. Shuma e
përzierjes se përdorur duhet të jetë I mjaftueshëm për te siguruar që pasë ngjeshjes,
sipërfaqja e arnuar nuk duhet të jetë më poshtëse asfalti në afersi.Nga ana tjetër nëse
është përdorur shum material, do të rezultojë një breg-gungë e rrugës.
Ngjeshët e tërë shtresa tersisht.Përdorim pajisje qe është e përshtatshme për madhësinë e
punës. Një ngjeshje me pjatë dridhëse është I shkelqyer për zona të vogla, ndërsa ai me
cylinder dridhës besohet të jetë me efektiv për zona më të mëdha.
Kur ngjeshët shtresa përfundimtare ( që mund të jetë e vetjmja shtresë),mbivendoset dhe
kthehet dridhesi jo me shumë se 6 inç mbi atë pjesë.Atëherë lëvizet dridhësi në anën e
kundërt dhe përseritet procesi. Pasi kjo është arritur ,të vazhdojë në kënde të drejta per të
kaluar në skajet dhe të kthehet, mbivendoset me pak se një inç ne përzierjen te pangjeshur.
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Nëse është një shkalle, ngjeshja duhet të vazhdoj nga ana e ulet në anen e lart duke shtyrë
grimcat e mundshme të përzierjes.
Kur përdoret paisja adekuate për ngjeshje ,sipërfaqja e arnuar do të jetë në të njejten lartësi
sipas asfaltit për rreth. Megjithatë nëse përdorenngjeshjet e dorës ose metoda të tjera të
lehta te ngjeshjes, sipërfaqja përfundimtare e arnuar do të jetë pak ma e lart se asfalti i
ngjitur sepse do të duket sikur të jetë më e ngjeshur nga trafiku.
Kontrolloni shtrirjen vertikale dhe arnimin me një avantazh të drejt ose varg linje.
Trjatimi i sipërfaqës se holle
Trjatimi sipërfaqësor I asfaltit është një term i gjërë duke përdor disa lloje të asfaltit dhe
aplikimin e agregatit të asfaltit, të cilat janë zakonisht me pak se 1 inç te trasha dhe mund
te aplikohen për çdo lloj të sipërfaqes se rrugës.Sipërfaqja e rrugës mund të jetë një bazë
fillestare e grimcuar ose sipërfaqe e ngjashme, ose ajo mund të jetë nje trotuar egzistues.
Aplikimi i sipërfaqës së përpunuar ne një siperfaqe ekzistuese të trotuarit shpesh quhet
shtresë ngjitëse (shtresë e ngjitur).
Ky kapitull përfshinë trajtimet sipërfaqësore të përbërë nga sfalti-emulsioni-aplikimi I
agregatit të vetëm.
Trajtimi i sipërfaqes se vetme përfshin spërkatje me emulsion asfalti duke vazhduar pas
saj me aplikimin e një shtrese te hollë agregati qe mbështjellët sa më shpejtë që te jetë e
mundur. Për trajtimet sipërfaqësore të shumta, procesi I mbulimit me agregat përsëritet
dy ose edhe tri here, me madhuesin total duke u bëre me e vogël ne çdo aplikim. Madhsha
maximale e agregatit për çdo aplikim te një pasnjëshëm është rreth një e dyta e madhësis
se ai i meparshmi. Trashesia e përgjithshmee trajtimit është pothuajse I nyjet sikur se
maksimumi I madhesis se grimcave aggregate te rrjedhës pare.
Konstruktimet e drejta, trajtimet sipërfaqësore te asfaltit janë ekonomike,të lehtë për vend
dhe efektive.Ata me ngjitje shtohen si të qëndroj ajo sipërfaqe rrugore. Megjithatë çdo
lloj ka një ose më shumë qëllime të veqanta.Një trajtim sipërfaqësor nuk është në të vërtet
trotuar.Perkundrazi ajo i reziston trafikut, konsumatorit dhe siguron një mbulesë të
papërshkrueshme nga uji mbi strukturën themelore. Ajo shton pak ngarkesë që mban
forc,dhe për këtë arsye nuk është marrë në koncideratë kur llogaritet kufiri i ngarkesës se
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trotuarit.Ndërsa një trajtim sipërfaqësor mund të siguroj një sipërfaqe të shkëlqyeshme
nëse përsoret për qëllimin sake, nuk është një kure, për të gjitha problemet e shfaqura .Një
kuptim i çart i perparsis dhe kufizimet e trajtimit sipërfaqësor asphalt-emulsioni është
thelbësore për të siguruar rezultate me te mira. Kjo është jetike për të bëre një studim të
kujdeseshëm te kërkesave te trafikut dhe një vlerësim te gjendjes së materialeve
ekzistuese dhe shtresave të trotuarit.
Trajtimi i vetëm një sipërfaqe
Një trajtim i sipërfaqes se vetme ose shpesh I quajtur shtresë ngjitëse, përfshin spërkatje
me emulsion asfalti duke vazhduar menjëherë me një mbulesë të hollë agregate.Kjo
mbulesë duhet të shperndahet sa më shpejtë të jetë e mundur sapo ta hedhesh.Kur agregati
është kompakt ne pozicionin e tij të ngjeshur,hapësirat midis agregateve janë mbushur
me dy të tretat deri tri të katerten plot me asphalt.Një dizajn tipik do të quhet kur 70% e
hapësirës është e mbushur.Një përmbledhje e plotë e materialeve dhe procedurat mund te
gjenden ne nenin 2307 të IHD specifikim standard.
Normat e aplikimit janë dhënë ne formën modulare
Një trajtim i sipërfaqes se vetme ose shtresës ngjitëse , mund të përdoret për një nga këto
arsye:
1.Si një mas aplikimi i pershtatshem ne pritje të një lloji asfalti me te lart.
2.Për të korigjuar përhapjen sipërfaqësore dhe oksidimi i asfalteve te vjetra.
3.Për të siguruar një mbulesë të papershkrueshem nga uji mbi një structure asfalti
egzistues.
4.Për të siguruar zhurmen e trafikut të tepruar qe prezumohet ne dizajn original.
Qasja e trajtimeve të njëfishta është veçanërisht i përshtatshëm përtrafik të lehta dhe si
një procedure e përkohshme e mirëmbajtjes. Ajo gjithashtu mund të përdoret për
operacionet e mbylljes se qarjeve ne vijim. Trajtimi sipërfaqësor është aplikuar për të
rezistuar forcat gërryese të trafikut.
Probemet që mund të jen te lidhura me një trajtim të këtij lloji mund të përfshijnë:
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1.Ndrrimi gjatë motit të ftohtë.Kjo zakonishtë kerkon afër një muj të motit te ngrohtë
gjatë ndërtimit te grimcave aggregate për të përshtatur dhe ngulitur si duhet ne
membranën e asfaltit.
2.Humbja e mundshme e agregatit të mbushur mund të ndodhë për shkak te shtresës
relativishtë të hollë dhe kohën e nevojshme për shperndarjen e tij.Ne trajtimet e njëfishta
grimcat më të medha aggregate janë me të prirur te jen te humbura.
Trajtimi i shumëfisht i sipërfaqes
Një trajtim i shumëfish sipërfaqësor mund te prodhoj një asfalt me trashësi rreth ½ -3/4
inç. Disa përforcime shtesë mund te shtohen me ketë lloj trajtimi. Ne qoftë se është
projektuar dhe rindërtuar si duhet, trajtimet me dy sipërfaqe te japin rreth tri herë
qëndrueshmëri te një trajtimi te vetëm sipërfaqes për rreth një dhe një herë e gjysme e
kostos se ndërtimit. Sepse guri i mbuluar për shtresën e dytë është me i vogël, humbja e
grimcave nga një agregat i mbuluar është minimizuar ne mas te madhe.
Ne një trajtim te dyfishtë te sipërfaqes, madhësia me e madhe e gurit ne shtresën e pare
përcakton trasheshin e shtresës sipërfaqësore. Shtresa e dytë shërben për te mbushur te
qarjet e agregatit te shtresës se pare. Masa ne te çilen këto qarje janë te mbushura
përcakton cilësi dhe sasinë e trajtimit te sipërfaqes.
Ngjitja me rërë
Ngjitës rëre është përcaktuar si një aplikim llak i emulsionit te asfaltit e ndjekur nga një
mbulesë e lehtë e agregatit te holle, te tilla si rëre te pastër ose projeksione. Edhe pse ky
është një operacion mjaft i thjeshte, ajo mund te jetë i dobishëm ne korrigjimin e një numri
te metave ne trotuar. Procedura përfshin një aplikim emulsioni ne formë sprey.
Zakonisht klasat e emulsionit RS-1, CRS-1 ose HFMS-1 janë përdorur ne një norme prej
rreth 0.15-0.20 gallons për metër katror. Kjo vazhdon nga rreth 10-15 gallons ne meter
katror te rërës apo hapësirës se mbuluar.
Ngjitës rëre është përdorur kryesish për qëllimet e mëposhtme:
-Për te pasuruar një thatësi, gërryeje ose oksidohet sipërfaqja. Ngjitës err do te ndihmoj
ne parandalimin e humbjes se materialit nga sipërfaqja e vjetër nga dëmtimi i trafikut.
-Për te parandaluar depërtimin e lagështi dhe ajrit. Kur një sipërfaqe ekzistuese e trotuarit,
33

fillon te qahet, lagështia dhe ajri fillon te kaloj ne strukturën themelore te tij, duke e
zvogëluar afetsine tij te ngarkesës qe mbante. Një ngjitës rëre mund te siguroj një barrierë
për te parandaluar ketë depërtim.
-Te zhvillohet një sipërfaqe me cilësi-rezistonte ndaj rrëshqitjes. Duke zgjedhur një te
mprehtë, këndore, agregat te mire, mund te sigurohet një sipërfaqe shume rezistonte
ndajrreshqitjes. Rera mund te përdoret gjithashtu për te thithur njolla te asfaltit qe janë
shfaqur ne sipërfaqe për shkak te tepricës se tyre.
Ngjitësit e shpejt (mbushjet)
Gjetësi i shpejt është një përzierje e agregatit te mire, filtër mineralit (nëse
nevojitet),emulsionit te asfaltit,dhe ujit te aplikuar ne një trotuar si një trajtim
sipërfaqësor. Ajo është përdorur si ne mirëmbajtjen parandaluese dhe korrigjuese te
sipërfaqeve te botuarit asfaltit. Ajo nuk është,as nuk ka për qellim, për te rritur fuqinë
strukturore te një segmenti trotuari. Çdo rruge qe është strukturalist i dobët ne zona te
lokalizuara duhet te riparohet parëse te aplikoni ngjitës i shpejt. Te gjitha vijat, breget,
skajet e poshtme te trotuarit,mungesat e kurorës, valët ose parregullsitë e tjera ne sipërfaqe
qe zvogëlon cilësi duhet te korrigjohen para se te vendosni ngjitësin e shpejt. Kur kjo
aplikohet ne sipërfaqen e një asfalti te vjetër, përdorimi i ngjitësit të shpejt mund te jetë
shume efektive. Ajo do te vulos (mbyll) qarjet sipërfaqësore, te ndalon përhapjen dhe
humbjen e matricës, bene sipërfaqen e padepërtueshme për ajër dhe ujin, dhe
përmirësimin e rezistueshmeris ndaj rrëshqitjes. Zbatimi i saj me kohe do te ndihmoj ne
uljen e dëmtimit te shkaktuara nga oksidimi i sipërfaqes se asfaltit.
Ngjitësi i përkohshëm ofron perparsit e mëposhtme:
-aplikimi i shpejt
-mbulim jo te lirshëm agregati
- cilësi te shkëlqyer për ngjyrosje te sipërfaqes
-Aftësi për te korrigjuar parregullsitë e vogla te sipërfaqes
-humbje minimale e lartueses se frenuar
-Nuk ka nevojë për puset dhe rregullime te tjera strukturore
-Ne shume raste, kostoja relativisht e ulet e trajtimit bene atë praktike për te importuar
agregatet për efekte speciale, te tilla si rezistencë te lart kundër rrëshqitjes,ngjyra contrast
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dhe zvogëlimin e zhurmës.
-reziston efektin degradues te naftës dhe benzinës qe pikon nga makinat.
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4

Sanimi i Asfalteve mënyra e sanimit të asfaltit të forte

Çfarë është asfalti i ftohtë ?
Rruga me Asfalt të ftohtë është me një cilësi të lartë ,, polimeri – ndryshuar” për herë ne
te ftohtë, asfaltet janë në dispozicion në urdhëratë edhe per kohe te ftohte te grumbulluara
për të ndërtuar, riparim rrugë komunat, pronarët e bizneseve, dhe për herë të parë , të bërë
vetë pronarët e shtëpive .
Çdo shofer është i njohur me rrugën vjetore dhe riparimin e saj ne mënyre rituale . Të
kusarët e sjellë nga pajisje të rënda dhe të derdh asfaltit të nxehtë në rrugë , dhe të qetë
mbi një pjesë të sapo shtruar e rrugës . Deri kohët e fundit kjo ishte e vetmja mënyrë për
të riparuar gropat dhe rrugët e dëmtuara .
Asfaltet e ftohta ndryshon çdo gjë . Rruga Asfaltit te ftohte është një produkt relativisht
I ri i zhvilluar në vitin 1995 me futjen e teknologjisë së re polimerie dhe kërkimi shkencor
në manipulimin e viskozitetit dhe dizajnin e materialeve , të përbërësve të ndryshëm të
një përzierje asfalti - Rruga Asfaltit te ftohte është e butë dhe ngjitës , por ajo shpejt
ndërpreu pas aplikimit te saj dhe në fund rezultati është një copë toke trotuarit
me force më të mirë , por pronat e të ngjashme për asfaltin e nxehtë .
Çfarë i bënë asfaltet të ftohta zgjidhjen më te mirë për rrugët dytësore ?
Asfalti ftohtë, i njohur edhe si përzierje ne të ftohtë apo asfalte të ftohta , u njoh së pari si
një mënyrë për të bërë riparimet e rrugëve shpejt për shkak se ajo mund të aplikohet në
enë pa ngrohje . Asfaltet të ftohta gjithashtu nuk kërkojnë ndonjë makinë të posaçme të
rënda kodrina apo përzierës te veçantë si ajo mund të shërbehet ose të derdhet në një
gropë ose prerje shërbimeve dhe mund te ngjeshe poshtë me një mjet dore .
Asfaltet e ftohta nuk janë të varur mbi motin e ngrohtë . Ekipet e riparimit te autostrade
janë me asfalt të ftohtë , sepse ajo ruan atë ose pronat përpunueshëm kur temperatura bie
,kështu që mund të përdoret në klimat veriore edhe në vjeshtë dhe muaj edhe më te
hershmum se dimrit. Skuadrat e rrugëve komunale mund të bëjë më shumë riparime në
një sezon të vetëm për shkak se ata nuk kanë për të mbajtur këtë produkt asfalt në një
temperaturë të paracaktuar për të punuar me të - për shkak se është asfalt të ftohtë. Asfalti
i ftohtë mund të aplikohen direkt për gropa me pak ose aspak punë para- përgatitore . Ju
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edhe mund të aplikoni EZ Rruga Asfalti i Ftohtë të gropave me ujë në këmbë dhe ende të
marrë rezultate të përsosur ne toke .
A kam nevojë për mjete të posaçme për të aplikuar asfalt të ftohtë ?
Mjetet e nevojshme për aplikim të asfaltit te ftohtë ndoshta janë në garazh ndonjëherë në.
Asfalt të ftohtë kërkon një lopatë dhe një objekt të rëndë apo mjet qe ngjesh . Kjo është
gjithçka që ju duhet për të riparuar gropa të vogla për edhe gropave me të mëdha të
asfaltuara dhe të çara .
A është asfalt të ftohtë në dispozicion për riparimin e gropave ne autostradë ?
Shumë kontraktohet , ndërtuesit dhe skuadrat e rrugëve janë tashmë duke përdorur Asfalt
te ftohte mbarë botën . Asfalt i Ftohtë Mix është zhvilluar në të nxehtë , moti i lagësht ne
Miami, Florida, por asfaltit te ftohte është një kampion i klientëve ekstreme dhe është
tashmë duke u përdorur në tropikët e Brazilit, të ngrohjen e thatë shkretëtirë të
Irakut ,qytetet e Evropës Veriore e Suedia dhe Mbretëria e Bashkuar. Asfaltet te ftohta
punojnë kudo .
Çfarë kohë të vitit mund ne te përdorim asfalt të ftohtë ?
Asfalt të ftohtë mund të përdoret në çdo kohë ju mund të shihni dëme në rrugë apo rrugë
me pemë . Ajo punon në vjeshtë dhe fillim të dimrit motit dhe të ujit mbushur gropat .
Çfarë tjetër mund të riparojë me asfalt të ftohtë përzierje ?
Nëse ju keni një sipërfaqe të dëmtuar shtruar , grupet e Asfaltit te ftohte do të
nënshkruajnë dhe të rregulluar . Kjo është një zgjidhje e përkryer për shkollat me
terreneve sportive , parkingje, rige private me oborr, rrugët magjistrale dhe të shërbimit
te shpejt . Të gjitha sipërfaqet e shtruar janë përvojë e erozionit me kalimin e kohës dhe
mikse të asfaltet me te ftohtë është mënyra më e mirë për të riparuar dhe për të ndaluar
dëmtimin ekzistuese për të shmangur shpenzimet e kushtueshme dhe riparuese .
A mund të përdor asfalt të ftohtë për të riparuar rrugë
Produktet e asfaltit te ftohtë janë perfektë për pronat e pronareve te shtëpive që ka nevojë
për të mbuluar një rrugë me pemë ose pronari i biznesit që ka nevojë për të riparuar gropat
në parkingun . Asfaltet e Ftohtë Mix është në dispozicion në mbarë vendin si një mbi kundër- produkt i riparimit te asfaltit nëpërmjet pjesëve elektronike dhe dyqane
përmirësimi te ngjitura,
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Fig. 20. Mbyllja e të çarave me emulsion

4.1.1 Mirëmbajtja e troturit
Mirënbajtja e trotuarit është puna rutinë kryesore për të mbajtur një trotuar, i cili është i
ekspozuar në kushte normale të trafikut dhe natyra,sa më afër në gjëndjen e saj origjinale
sit ë jetë e mundur. Sepse shkatrruese mjedisore dhe forcat e trafikut janë vazhdimishtë
në punë , të gjitha trotuaret kërkojnë mirëmbajtje.Çarje, vrima, depresioneve,dhe lloje të
tjera të shqetësimit janë prova e dukshme e trotuarit ceshin në zonat urbane, shkurtime të
shërbimeve dhe riparimet janë kontribuesit kryesorë të nevojes për mirëmbajtjen e
trotuarit.Duke u kujdesur për mos përkeqësimin trotuar në kohën e duhur dhe në mënyren
e duhur mund të arrisim ndieshëm qëndrueshmerin e trotuarit. Zbulimin e hershëm dhe
riparimin e defekteve të vogla janë ndër aktivitetet më të rëndeshishme të rrugës për
ekipet e mirëmajtjes kur janë në fazat e para të tyre si p.sh. çarjet dhe puset e tjera
sipërfaqësore, këto janë pothuajse rutinë por atom und të kthehen në dëmtime serioze
nëse nuk riparohen shpejt.
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Mirëmajtjen trotuari përfshin identifikimi I llojeve ankth dhe trotuarit përcaktimi i
mirëmbajtjes duhet aktivitetet. Seksionet e mëposhtme japin informacion mbi plotë
thellësi arnoj në një pjese të hollë. Përveç kësaj, një pjesë në identifikimin dhe korrigjimin
e trotuarit dështimet jane përfshirja në shtojcën A.
Gjatë viteve 2003-2004 është ndërtuar Rruga me gjatësi prej 4.5 km ne relacionin Drenas
–Baice. Me metodën e quajtur penetrim mos trajtimi i mire edhe mos aplikimi i saje ne
teren vjen edhe si pasoje e cilës dëmtohet shtresa rrugore, ndërsa ne kemi bere një projekt
ideor për rehabilitimin e rrugës me një përshkrim teknik si dhe paramanën dhe para
logorinë te paraqitur ne mënyre tabelore.

Tabela 1. Ne Forme tabelare kemi paraqitur kalkulimin e nje riparimi te rrugës ne
Komunën e Drenasit si dhe koston ne forme tabelare për çmimin për njësi:

PARAMASA DHE PARALLOGORIA
RENOVIMI I RRUGEVE TE ASFALTUARA NE KOMUNEN E DRENASIT
1.PUNËT E DEMOLIMIT TE KONSTRUKSIONIT TE TRUPIT TE RRUGES
Poz
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Përshkrimi I aktiviteteve
Fillimi i punes, mobilizimi i nderrmarrjes
vendosja shenjave te komunikacionit ne rruge
per fillimin e punimeve, me rekomandimin e
organit mbikqyres.
Prerja e asfaltit me makin preres si dhe barja e
tij deri ne deponin me te afert ku e cakton
investori,
Demolimi I pahive elastike si dhe bartja e tyre
deri ne deponin me te afert ku e cakton
investitori.
Demolimi I gurve skajore me dim,18*24 &
10*20 cm, si dhe largimi I tyre ne deponin me
te afert ne vendin ku e cakton investitori,
Demolimi dhe larkimi I kubezave neper trutuare
ne ato pjes ku shifet se jan te demtuara si dhe
bartja deri ne deponi ne vendin ku e cakton
investitori.

Sasia Çmimi

Shuma
(€)

1.00

150.00€

150.00 €

m'

1.00

4.00 €

4.00 €

m'

1.00

2.00 €

2.00 €

m'

1.00

1.50 €

1.50 €

m²

1.00

2.20 €

2.20 €

Njësia
komple
t
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1.6

Rregullimi ngritja e pusetave te kanalizimit
fekal dhe ati
atmosferik(ujmbledhesave),shtrengimi me
beton I rratheve dhe kapakeve metalik.

copë

200.00€

200.00 €

Totali 1,

359.70 €

Sasia Çmimi

Shuma
(€)

1.00

2.PUNËT E GERMIMIT TË TRUPIT TË RRUGËS
Poz
2.1

2.2

Përshkrimi I aktiviteteve

Njësia

Germimi I dheut I kategorise se III-IV per
pjeset e demantura te rrugeve si dhe bartja e tij
ne deponin me te afret ku e cakton investitori.
Ngjeshja e bazës se germuar me cilinder me
gjemba deri kompaktimin e kerkuar sipas
normave te rruges,

m³

1.000

3.00 €

3.00 €

m²

1.00

1.00 €

1.00 €
4.00 €

Totali 2,
3.PUNËT E ZHAVORIT DHE GUREVE SKAJORE
Poz

Përshkrimi I aktiviteteve

Furnizimi me material tamponor prej gurit te
thyer fraksion ( 0-63 mm ), bartja shtrirja
ngeshja e tij me cilinder deri ne kompaktimine
plote,Ne trashesi d = 20,0cm.
3.2 Furnizimi me material tamponor prej gurit te thyer
fraksion ( 0-63 mm ), bartja shtrirja ngeshja e tij me
cilinder deri ne kompaktimine plote, Ne trashesi
d=20,0cm.
3.3 Furnizimi me material tamponor prej gurit te thyer
fraksion ( 0-63 mm ), bartja shtrirja ngeshja e tij me
cilinder deri ne kompaktimine plote,Ne trashesi
d=20,0cm.
3.4 Furnnizimi,bartja dhe vendosja e gureve skajore ne
beton me dim,10*20, konforn normave te ndertimit.

Njësia

Sasia

Çmimi

Shuma
(€)

m³

1.0

10.00 €

10.00 €

m³

1.0

12.00 € 12.00 €

m'

1.0

8.00 €

8.00 €

m'

1.0

5.00 €

5.00 €

3.1

35.00€

Totali

4. PUNËT E UJEMBLLEDHESAVE DHE KAPAKEVE METALIK
Poz
4.1

Përshkrimi I aktiviteteve
Furnizimi, bartja dhe vendosja e ujembllesave
metalik me aftesi mbajtese prej 40,0 ton si dhe
sjellja e atestit.

Njësia
copë

Shuma
(€)

Sasia Çmimi
1.0

130.00 €
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130.00 €

4.2

m²
Furnizimi,bartja dhe vendosja e kapakeve
metalik per trupin e rruges ne aftesi mbajtese
40,0ton si dhe sjellja e atestit.

130.00 €

1.0

130.00 €€
260.00 €

Totali:

5. PUNET E ASFALTIT DHE PUNET TJERA
Poz
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Përshkrimi I aktiviteteve
Furnizimi, bartja shtrirja dhe ngeshja e asfalt
betonitBAB 22, d= 8,0cm deri ne kompaktimine
plote.
Furnizimi, bartja shtrirja dhe ngeshja e bito
zhavorit AB,16 ne trashesi d= 8,0cm deri ne
kompaktimin e plote
Furnizimi, bartja shtrirja dhe ngeshja e asfalt
betonit AB,11 ne trashesi d= 4,0cm deri ne
kompaktimin e plote.
Lyrja me emulsion e pjesve te prera si dhe
siperfaqeve te asfaltuara nga shtresa e pare e
asfaltit,
Furnizimi vendosja e pahive elastike.
Furnizimi, bartja dhe vendosja e kubezave me
dim. t= 8.0cm sipas normave teknike deri ne
stabilizimin e plote te tyre ne çmim jane te
kalkuluar edhe rera e imet per mbylljen e
fugave ndermjet kubezave.

Njësia
m²

Sasia

Shuma
(€)

Çmimi

1.0

10.00 €

10.00 €

1.0

10.50 €

10.50 €

1.0

7.00 €

7.00 €

1.0

1.00 €

1.00 €

1.0

40.00 €

40.00 €

m²

m²

m²

m²

10.00 €

m

10.00 €

1.0
78.50 €

Totali:

II

REKAPITULLIMI I PERGJITHSHEM
PUNËT E DEMOLIMIT TE KONSTRUKSIONIT TE TRUPIT TE
RRUGES
PUNËT E GERMIMIT TË TRUPIT TË RRUGËS

III

PUNËT E ZHAVORIT DHE GUREVE SKAJORE

I

IV
V
VI
VII
VIII

PUNËT E UJEMBLLEDHESAVE DHE KAPAKEVE METALIK
PUNËT E ASFALTIT DHE PUNET TJERA
TOTALI I PËRGJITHSHËM
TVSH (16 %)
TOTALI I PËRGJITHSHËM + TVSH (16 %)

359.70 €
4.00 €
35.00 €
260.00 €
78.50 €
737.20 €
117.95 €
855.152 €
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5

PËRSHKRIMI TEKNIK-REHABILITIMI

Objekti:Rehabilitimi dhe asfaltimi i rrugës Drenas-Baicë
Hyrje
Rruga në fjalë është rrugë e një rëndësie të veçantë pasi që lidhë rreth 6 fshatra të komunës
së Drenasit me qytetin. Në këtë rrugë levizin rreth 15% e numrit të banorëve të komunës
dhe pjesa më e madhe e tyre e kanë përditshmeri lëvizjen e tyre në këtë segment rrugor.
Gjendja e krijuar në këte rrugë nga demtimët e bëra 137shtë burimi I shumë prishjeve të
automjeteve të qytetarëve, duke shkaktuar kështu dëme të konsiderueshme në lëvizjen e
qytetarëve, rritë shpenzimet e lëvizjes, e aq me keq e bën shumë të mërzitshëm udhëtimin
në këtë segment.Njëkohësisht, gropat e shkaktuara jane burim I rrezikut për aksidente të
ndryshme.
Pjesa e përgjithshme
Gjate fazës së përgatitjes se dokumentacionit , paramasen dhe parallogorine në rrugën
Drenas -Baicë janë idenditifikuar, matur dhe janë analizuar në hollësi kushtet e terenit,
gjendja ekzistuese e rrugës dhe mundësit për realizimin e Projektit për rehabilitimin e
gjendjes dhe asfaltimin e rrugës. Rruga është punuar ne vitin 2003-2004 me metodën e
quajtur penetrim. Mos trajtimi adekuat me këtë metode ka bere qe projekti te dështoj dhe
rruga është dëmtuar për kohe te shkurtër dhe ne përqindje te madhe. Rruga ka një gjatësi
prej L=4500 m dhe gjerësi ekzistuese prej b=5.5 m.
Konsiderojmë se trasea ekzistuese duhet te ruhet ne tërësi duke ruajtur parametrat teknik
te rrugës ekzistuese dhe parametrave gjeometrik ekzistues te rrugës, qe ne përgjithësi
plotësojnë kriteret për këtë kategori rrugësh, sa i përket kthesave horizontale dhe
vertikale. Rruga konsiderohet e dëmtuar ne 60% te sipërfaqes se saj dhe ne total llogaritet
te sanohet sipërfaqe prej 14 850 m2.
Riparimi i dëmtimeveHapja e asfaltit egzistues
Se pari te bëhen matjet, shënimi dhe llogaritjet e sipërfaqeve te dëmtuara te rrugës, duke
shënuar ne vend me ngjyre vijat për prerjen e asfaltit te dëmtuar. Prerja e asfaltit te behet
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25-30 cm nga skaji i dëmtuar i rrugës qe shihet vizualisht dhe atë sipas detalit te paraqitur
ne projekt. Prerja te behet me mjete adekuate dhe ne mënyre profesionale.
Para hapjes se gropave, te behet një planifikim mire i studiuar për alternativat dhe mënyrat
e organizimit te trafikut ne rruge ( duke mos penguar apo rrezikuar qarkullimin e trafikut
për asnjë moment gjate realizimit te punimeve). Ky planifikim te paraqitet pran organit
mbikëqyrës për aprovim para fillimt te punimeve ne prerjen dhe heqjen e asfaltit
ekzistues.
Materiali i hequr te ngarkohet dhe te transportohet ne deponi te përcaktuar ne
bashkëpunim me organet kompetente te komunës Drenas. Transporti do te behet ne
distance 5-10 km. deponia gjithsesi te trajtohet ne përputhje me ligjet për ruajtje te
ambientit.
Gërmimi i dheut
Dheu konsiderohet te jete material argjile e përzier me material zhavorik ne baze
temetodës se punuar para 10 vitesh (penetrim). Gërmimi i dheut është parapa te behet ne
thellësi prej 60 cm, por kjo varet nga shqyrtimet gjeomekanike qe do te bëhen ne teren
dhe rezultatet qe do te dalin nga analizat laboratorike për stabilitet dhe qëndrueshmëri
tekonstruksionit te rrugës. Materiali i gërmuar duhet te transportohet dhe një pjese e
tijmund te deponohet ne deponi te përkohshme për tu përdorur me vone për punimin
ebankinave (nëse konsiderohet i pranueshëm nga organi mbikëqyrës).
Planifikimi dhe ngjeshja e nën bazës
Pas gërmimit dhe pastrimit te sipërfaqeve për sanim, të ngjeshët dheu me mjete të
përshtatshme mekanike varësisht nga karakteristikat gjeomekanike të truallit. Kërkohet
ngjeshje maksimale e truallit natyror sipas procedurës standarde të Proktorit. Shqyrtimi I
cilësisë së ngjeshjes së bazamentit të bëhet me pllakën Ø 30 cm sipas normave teknike,
me ç’rast kërkohet vlera minimale e modulit të shtypjes Msmin=400kg\ cm2. Vlerat
individuale të kërkuara të modulit të shtypjes sipas kufijve përkatës I percakton laboratori
i terenit gjeomekanik, në bazë të vellimit të peshës , përberjes natyrale, formës së
kokërrzave të materialit që ndërtohet. Kontrollimi me anë te pllakës duhet të bëhet në
material lagështia e së cilave është afër optimalës. Për shqyrtimin e ngjeshmërisë së
bazamentit me anë të pllakës rrethore ndërtuesi është idetyruar që pa pagesë ta vë në
dispozicion automjetin ose makinën më peshë mbi 5 ton, për kontrapeshe gjatë shqyrtimit.
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Në raste kur në ndonjë pjesë të bazamentit nuk mund të bëhet ngjeshja e kërkuar, ngjeshja
do të vazhdohet duke I marrë masat e nevojshme teknike për stabilizim te segmentit ku
paraqiten këto probleme, deri sa te arrihet rezultati i kërkuar. Shtimi i materialit me rërëzhavor ose gurë bëhet me lejen e organit mbikëqyrës, duke shënuar në ditarin e ndërtimit.
Kjo punë plotësuese nuk paguhet veçmas, por paguhet vetëm vlera e materialit rërëzhavor ose gurë ne m3, ndërsa për m2 të bazamentit të ngjeshur pozicion i veçant siç është
në paramasen.
Punimi i mbushjes me zhavor frak. 0-120 mm ose material rrethanor
Punimi i mbushjes me zhavor frak. 0-120 mm ose material rrethanor
Shtresa stabilizuese me material guror te granuluar 0-120 mm ekzekutohet ne
sipërfaqet ku aftësia mbajtese e tokës është e dobët, për këtë qellim përdoret
material mbushës rrethanor me CBR>15%, te ngjeshët ne shtresa jo me shume se
25 cm trashësi deri ne modulin e ngjeshmërisë 400 kg/cm2.
Në pjesët ku trasa shtrihet në teren te bute, organi mbikëqyrës te përcaktoj mënyrën
estabilizimit te segmentit ne fjale apo te bëhen edhe shqyrtimet e nevojshme
gjeomekanike për përcaktimin me te drejte për stabilizimin e segmentit qe është i
rrezikuar nga stabiliteti, ndërsa me projekt parashihet mbushja me zhavor apo material
rrethanore qe I plotëson kriteret teknike si material për mbushje, të sigurohet materiali të
bëhet shtrirja dhe ngjeshja me mjete vibruese.
Kontrollimi i kualitetit të bëhet me pllakë rrethore Ø 30 cm, ndërsa vlera e modulit të
kërkuar të ngjashmërisë të jetë 400kg\ cm2 që do të vërtetojë laboratori gjeomekanik I
terenit varësisht nga përberja granulumetrike e materialit të përdorur prej rërës-zhavorit.
Për punen e kryer plotësisht pasi të jetë e vertetuar ngjashmëria adekuate paguhet me m3
te mbushjes, të matur sipas profilit tërthor, me sigurim të materialit më lagështi të
mjaftueshme gjatë punimit të mbushjes.
Punimi I bankinave me ngjeshje dhe planifikim
Materiali për punimin e bankinës të bartet nga prerja ose deponia e dheut deri në vendin
enevojshëm dhe të shtrihet në shtresa prej 15 cm dhe të ngjeshët me mjete
mekanike(vibropllakë, bretkoc apo cilinder etj). Ngjeshmëria e bankinës së ndërtuar
kontrollohetme peshat vëllimore në këtë raste duhet të arrihet ngjeshja 90% nga ngjeshja
laboratorike sipas procedurës standarde të Proktorit. Në rast se nuk mund të bëhet
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shqyrtimi me peshat vëllimore atëherë kontrollimi do të bëhet me pllakën rrethore Ø 30
cm dhe kërkohet moduli i ngjeshmërisë 200 kg\cm2. Ndërtimi i bankinës sipas lartësisë
duhet të harmonizohet me shtresën e sipërme të rrugës (tamponin,shiritat skajor) sipas
projektit. Pas përfundimit bankina duhet të ketë pjerrësinë e paraparë sipas projektit si
dhe ngjeshmërinë e duhur. Paguhet për m2 të ekzekutimit të bankinës me ngjeshje dhe
planifikim (pa humusin)
Gërmimi dhe pastrami i kanaleve kulluese
Gërmimi dhe pastrimi i kanaleve duhet të bëhet në mënyrë të saktë për funksionim ormal
te kanaleve kulluese duke realizuar pjerrtësinë adekuate deri ne shkarkimin e tyre.
Të gjitha sipërfaqet e gërmuara si të themelit ashtu dhe të skarpateve duhen të kryhen në
mënyrë të rrafshët sipas pjerrësisë së duhur në mënyrë që ujërat të lëvizin lirshëm nëpër
kanal . Materiali i gërmuar duhet të transportohet në deponi të dheut. Organi mbikëqyrës
është i obliguar të bëjë kontrollimin vijues të niveletës dhe pjerrësirës, të cilësisë së
materialit të përdorur dhe punimit.Paguhet për m’të kanaleve të kryera sipas projektit.

OBJEKTET
Gërmimi I themeleve të objekteve
Gërmimi i themeleve të objekteve duhet të bëhet me makinë dhe me dorë deri në kotën e
duhur, në rast se aftësia mbajtese e tokës është e dobët atëherë organi mbikëqyrës dotë
bëjë ç’vendosjen e kuotave deri në thellësi të caktuar dhe këtë ç’vendosje duhet ta shënoj
në ditarin e punës. Dheu i gërmuar nëse nuk mund të përdoret për mbushje duhet të
transportohet në deponi të caktuar më pare nga investitori.
Pjesët e gërmuara gabimisht nga ekzekutuesi nuk llogariten.
Themelet fillojnë të hapen pasi që është siguruar materiali për betonim.
Paguhet për m3 të gërmimit të drejtë të themeleve.
Nëse dheu ka lagështi më të madhe se sa është paraparë në projekt (gjë që e vlerëson
mbikëqyrës i punëve) atëherë paguhet shtesa për m3 të gërmimit.
Betonimi i themeleve të objekteve me beton C-25
Betonimi i themeleve mund të fillojë pasi që organi mbikëqyrës të bëjë pranimin
egërmimit e themeleve, kontrollimin dhe pranimin e armaturës dhe të lejojë betonimin.
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Betoni duhet t’i plotësojë të gjitha kushtet e parapara me rregullore dhe standardet nëfuqi
për kualitet. Po ashtu edhe vuarja në vepër e betonit duhet ti plotësojë të gjitha standardet
e betonimit si dhe mirëmbajtja e tij duhet te jete adekuate. Koha e betonimiduhet te jete
mbrenda kushteve te pranueshme atmosferike, te mos betonohet ne temperature te larte
apo te ulet (nga -5 ºC deri ne 30 ºC , duke përdorur aditivie
përkatëse) te cilën e përcakton organi mbikëqyrës.
Pagesa bëhet për m3 të betonit të ekzekutuar.
Betonimi i kokave hyrëse- dalëse të objekteve me beton C-25
Betonimi i kokave hyrëse-dalëse kryhet me pahi dhe skele të nevojshme sipas projektit
Kualiteti i materialeve që përdoren për betonim duhet t’i plotësoj kushtet e parapara me
rregullore dhe standarde për kryerjen e procesit të betonimit.
Pagesa bëhet për m3 të betonit të ekzekutuar
Furnizimi dhe vendosja e gypave prej betoni në rrugët lidhëse anësore
Të vendosen gypat Ø 800, 600 dhe 400 mm në rrugët lidhëse .Gypat vendosen në bazën
prej zhavori d=15 cm ndërsa fugat çimentohen.Për plotësisht të gatshme paguhet për m’
të gypave të vendosur. Vendosja e zhavorit në bazë ose të muret në hyrje dhe dalje nuk
kanë përfshirë në këtë pozicion por paguhen veqmas.Gypat paguhen në bazë të diametrit.
Pjerrtësia gjate vendosjes se gypave te mos kaloj me shume se 3%. Te punohen puseta
sipas detalit te paraqitur ne projekt me qellim te ruajtjes se pjerrtësia se gypave.
Përcaktimin e pozicioneve ku do te vendosen pusetat do ta përcaktoj organi mbikëqyrës.
Ne raste se do te nevojiten numër me i madhe i pusetave, se sa janë parapare ne paramase
organi mbikëqyrës do te shënoj ne ditarin e punes dhe do te paguaj nga fondi reserve
pusetat shtese. Pusetat do te punohen sipas detalit ne project.
SHTRESA E SIPËRME
Shtresa e tamponit prej gurëve të thyer Ø 0-63mm. dhe 0-31.5mm.
Materiali për tampon duhet tu përgjigjet rregullave të Euro Code. Ky material duhet të
përbëhet prej pjesëve të qëndrueshme dhe të forta në përzierje natyrale ose artificiale me
rërë natyrore, grimca pluhuri, pluhur guri dhe materiale të tjera të ngjashme për plotësim
nga shtresat e rezervave të lejuara, ashtu që të fitohet një përzierje e njëllojshme e cila u
përgjigjet rregullave te EC, si në përbërje granulometrike ashtu edhe nga aspekti I
përshtatshmërisë për ngjeshje në shtresa kompakte dhe stabile. Kokrra më e madhe e
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zhavorit në shtresën e tamponit mund të jetë 63mm. Nëse vend burimi i materialit rërëzhavor për punimin e shtresës së tamponit përmban kokrra më të mëdha se 63 mm
materiali duhet të sitet ose të shtypet.
Para përdorimit materiali duhet të shqyrtohet në mënyrë laboratorike nga aspekti i
përshtatshmërisë për përdorim. Materiali nuk guxon të përmbajë materie organike , duqa
dhe përbërje lymore e as përbërje tjera të dëmshme.
Përqindja e grimcave më të vogla se 0.02 mm në tërë përzierjen, mund të jetë më së shumti
6% për kufirin e poshtëm dhe për të lartin 10-12%, në rast kur përbërja e fraksioneve të
mëdha është deri në 80-90%, atëherë kufiri i poshtëm i grimcave më të vogla se 0.02 mm
në raport më përzierjen e përgjithshme mund të jetë 3-6% ndërsa kufiri i sipërm 5-10%.
Kufiri i poshtëm lejon pjesëmarrjen e grimcave më të imta se 0.02 mm në lidhje, i cilisipas
përvojave të deritanishme teknike mund të tolerohet, e me këtë rast të mos dëmtohet baza
për shkak të ndikimeve të ngricave dhe kushteve të përshtatshme nga aspekti I lagështisë
së truallit nivelit të ujërave nëntokësore, klimës etj.

Cilësia e shkëmbinjve të përzierjes rërë-zhavorë duhet të ketë forcë dhe rezistencë
tëmjaftueshme në ngjeshje nga ndikimi i makinave për ngjeshje ashtu edhe nga ndikimi i
kushteve atmosferike që të mos shkatërrohet në grimca të imta. Pas vibrimit, shtresa
etamponit duhet të ketë trashësinë e paraparë sipas projektit dhe profilin e drejtë mesaktësi
± 1 cm gjë që vërtetohet me aparate për matje të profilit. Në rast se për
shkaktëkarakteristikave gjeomekanike të truallit, tamponi duhet të jetë më i trashë se sa
meprojekt gjë që e vlerëson mbikëqyrësi i punëve në bazë të shqyrtimeve gjeomekanike
duhet që të shtohet trashësia e tamponit.Moduli i ngjeshjes së tamponit duhet qëminimum
të jetë Ms=500-600 kg/cm2. Këtë vlerë e cakton laboratoriumi gjeomekanik pas
përfundimit të tamponit,sipas procedurës standarde të Proktorit.
Ngjeshmëria e shtresës se bazës (shtresës 0-31.5 mm) matet me pllakë rrethore me diam
prej Ø 30 cm dhe duhet të ketë ngjeshje prej min. Ms-600-800 kg/cm2.Në këtë
rastekzekutuesi vë në dispozicion gratis makinën për kontrapeshe.
Nëse, shqyrtimi i ngjeshmërisë së stabilizantit bëhet me pesha vëllimore, atëherë shkalla
e ngjeshmërisë së bazës prej stabilizantit duhet të jetë më e madhe se 96% sipasprocedures
së caktuar standarde të Proktorit..Paguhet për m3 të stabilizantit të gatshëm me gjithë
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material.

Punimi i shtresës së bituagregatit me trashësi prej 7 cm
Mbi shtresën e tamponit i cili më pare është sheshit, ngjeshë dhe shqyrtuar duhet
tëpunohet shtresa e bitoagragatit me trashësi prej 7 cm në gjendje të ngjeshur.
Mënyra e punimit të bituagregatit është definuar më standard JUS U.E9.28.
të rregullores 31-8457/1 ose EC
Kryesi i punimeve është i obliguar që të prezantojë tek investitori recepturën paraprake
për punimin e bituagregatit.
Gjatë punimit të bituagregatit është i obligueshëm shqyrtimi laboratorik i masës
sëbitoagragatit para ndërtimit të saj si dhe i masës së ndërtuar.
Pagesa bëhet për m2 të masës së ekzekutuar.
Punimi i shtresës së asfalt betonit me trashësi 4 cm
Mbi shtresën e bitoagragatit të vëhet shtresa e asfalt betonit me trashësi prej 4 cm. Në
gjendje të ngjeshur.
Mënyra e punimit të asfalt betonit është definuar me standard JUS U.E4.014 të rregullores
nr. 50-60/1 ose EC.
Kryesi i punimeve është i obliguar që të prezantoj tek investitori recepturën paraprake për
punimin e asfalt betonit.
Gjatë punimit të asfalt betonit është i obligueshëm shqyrtimi laboratorike i masës së
asphalt betonit para ndërtimit të saj si dhe i masës së ndërtuar.
Pagesa bëhet për m2 të masës së ekzekutuar.
KONSTRUKSIONI I TRUPIT TË RRUGËS
Llogaritja e shtresave mbrojtëse ndaj ngricave
Per konstruksionin e rrugës ne Drenas-Baicë kemi marr ngarkesën e automjeteve
prej1000 aut/24h. Ndikimi i ngricave ne aftësia mbajtëse në plenum behet sipas ZTVE,
dhenga „Klasifikimi i ndjeshmërisë së dherave ndaj ngricave “. është përcaktuar klasa
endjeshmërisë së ngrirjes te dherat sipas F3. Trashësia e shtresës mbrojtëse prej ngricave
sipas tabelës Rsto për kategorinë e rrugës duhet të ndërtohet d = 50cm si dhe kategoria
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etretë e ngricave 15 cm.
ndikimi i ngricave përvetësoj: 5cm
Shtrirja e gradientëve: 5 cm
Shtrirja e trasës :0 cm
Ndikimi i ujrave për thellësinë me te madhe se 5.0m: 0cm (ZTV- Ë)
ND = TMDTr x fA x qBm x f1 x f2 x f3 x fp
ND => Ngarkesa nga trafiku në konstruksionin e rrugës
TMDTR => Qarkullimi mesatar ditor i trafikut të rëndë [Aut / 24h]
fTR => Faktori i rritjes së ngarkesave për bosht në harmonizim me Bashkësinë Evropiane:
BE fTR = fA x qBm
Trafiku mesatar ditor
TMD=500 deri 1000 auto /24 ore
Per nevojat e baoreve dhe mirëmajtjen e vendbanimit, largim të mbeturinave…etj,
Përvetsojm 10% automjete te renda brenda/24 ore.
fp => Faktori për ndryshueshmërinë TMD për të gjitha kategoritë e rrugëve fp=1.17
N => Vite të shfrytëzimit të rrugës N => 25
f1 => Faktori i kalimeve f1 = 1.0
f2 => Faktori i gjerësisë së kalimeve f2 = 2,
f3 => faktori i rritjes f3 = 1,35
TMD = 1000 aut / 24h
TMDTr = 0.8 + 1000 x 10% ~101 Aut / 24h
Ngarkesa për perioden e projektuar Npp:
Npp = 25 x 101x 3,1 x 0,18 x 1 x 2 x 1,35 x 1,17 x 365 =
Npp= 1.6 x 106 atr

Kjo rrugë është kategorizuar në rrugët rurale brenda vendbanimeve me ngarkesë e cila
kakaluar në rangun e V të rrugëve sipas rregulloreve gjermane për ndërtimin
ekonstruksioneve të rrugëve Rsto e cila lejon deri 1.6 x 106 automjete te rënda. Në bazë
të kësaj rregullore konstruksioni i rrugës duhet të ndërtohet me këto shtresa sipër shtresës
stabilizuese e cila është si rezultat i dherave mesatar te trollit:
Shtresa e tapetit asfalt beton AB 0/11

4,0cm
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Shtresa mbajtese bituminoze BZH 0/22

7.0cm

Shtresën mbrojtëse prej ngricave 0/ 32

10.0cm

Shtresën mbrojtëse prej ngricave 0/ 63

20.0cm

Shtresën Bazamentit te rrugës me aftësi mbajtese 400 kg /cm2
( ne vendet ku kemi mbushje kjo te arrihet me
materialin mbushës 0-150mm d= 20-40 cm)
Shtresa stabilizuese me material guror te granuluar 0-120 mm ekzekutohet ne
segmentetku niveleta e projektuar kërkon ngritjen e trupit te rrugës . për ketë qellim
përdoretmaterial mbushës rrethanor me CBR>15% te ngjeshët ne shtresa deri ne modulin
engjeshmërisë 400 kg/cm2.
Ne formën tabelare me poshtë e keni ta paraqitur paramasen edhe parallogorine përrrugën
e cilat duhet te riparohet edhe kostoja e vlerësuar e këtij dëmtimi si dhe rehabilitimi i saje.
Tabela 2. TABELA

Paramasa dhe parallogaria per ,,Rehabilitimi, dhe asfaltimi i rrugës Drenas Baicë" L=4500 m
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Punët përgaditore

njësia

sasia

çmimi

totali

Mobilizimi, i kompanis, pergaditja
dhe mirembajtja e kantjerit

paush.

1.0

1,500.00 €

1,500.00 €

Matjet, evidentimi ,shenimi
pergaditja e skicave (vizatimeve)
dhe llogaritja e siperfaqeve per
sanimin e gjendjes.

m²

14,850.0

0.25 €

Analizat gjeomekanike dhe
pergaditja e dokumentacionit
teknik gjeologjike i gjendjes ne
teren. Percaktimi I aftesis mbajtese
te tokes dhe trashesia e nevojshme
e shtresave per llogaritjen e
konstruksionit te rruges.

m’

4,500.0

1.95 €

Prerja dhe gërryerja e asfaltit në
pjesët e dëmtuara, si dhe largimi I
materialit në deponi në distancë
L=5-10 km.

m²

14,850.0

0.80 €

3,712.50 €

8,775.00 €

11,880.00 €
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25.867.50 €

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Punët e dheut
Germimi i dheut në pjesët ku do të
bëhet sanimi siperfaqeve te
demtuara, si dhe bartja e materialit
te gerryer deri në deponi në gjatësi
prej 5-10 km (deponia percaktohet
nga organet kompetente).
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe
ngjeshja e materialit mbushes për
trupin e rrugës nga guri jo koherent
fraks. 0-120 mm CBR>15 si dhe
ngjeshja deri ne modulin Ms>400
kg/cm²
Planifikimi dhe ngjeshja
(kompaktësimi) e nënbazës me
mjete adekuate deri ne ngjeshmërin
Ms>400 Mpa/cm²
Furnizimi me material, transporti
dhe punimi I bankinave me
material 0-31.5 mm me gjeresi 0-75
cm ne te dy anet e rruges ne llogari
te parashihet edhe ngjeshja e
materialit
Germimi per hapjen dhe pastrimin
e kanaleve anesore per largimin e
ujrave atmosferik.

njesia

sasia

çmimi

total
16,483.50 €

m³

8910.0

1.85 €

26,730.00 €
m³

4455.0

6.00 €

3,712.50 €
m²

14,850.0

0.25 €

6,412.50 €
m²

6,750.0

0.95 €

m'

9,000.0

1.50 €

13,500.00 €

66,838.50 €

3

3.1

Punet e objekteve
Punimi lëshesës pllakore me
material beton -arme me
dimensione L=8.0 m, me hapësirë
drite B=5 m, paraprakisht te behet
projekti per zbatim I leheses dhe
pas miratit nga organet kompetente te
egzekutohet.

njesia

sasia

çmimi

total
15,000.0 €

m³

1.0

15,000.0 €
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

3.4

Furnizimi, transporti dhe punimi I
leshesave gypore me tuba beton
arme te parapergaditura ne çmim te
llogaritet, pergaditje dhe nivelizimi
I bazes, shtrirja e zhavorit ne
trashesi 15 cm me ramje adekuate,
vendosja e gypave, mbeshtjellja e
gypave me material zhavorik si dhe
punimi i kokave hyrese dhe daleses
sipas detalit adekuat.
Ø 800
Ø 600
Ø 400
Pastrimi i leshesave egzistuese nga
mbeturiat dhe materialet e
akumuluara ne to, deri ne arritjen e
funksionalizimit te tyre.
Furnizimi, transporti dhe montimi i
pahive elastike per mbrotje TIP B

m'

10

75.0 €

m'

8.0

55.0 €

m'

35.0

30.0 €

m'

85.0

6.0 €

m'

85.0

35.0 €

750.00 €
440.0 €
1,050.0 €
510.0 €

2,975.0 €
20,725.00 €
total

4

4.1

4.2

Mbistruktura e rruges
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe
ngjeshja (kompaktësimi) I
materialit tampon (Ms>600kg/cm²)
prej gurit të thyer gëlqeror 0-63
mm m trashsi t=20.0 Vërejtje: Të
sillen atestet paraprake të materialit.
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe
ngjeshja (kompaktësimi) I
materialit tampon (Ms>800kg/cm²)
prej gurit te thyer gelqeror 0-31.5
mm m trashsi t=10.0 cm Vërejtje:
Të sillen atestet paraprake të
materialit.

njesia
m³

sasia

çmimi

2970.0

12.00 €
35,640.00 €

m³

1485.0

12.00
17,820.00 €
€
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4.3

4.4

Furnizimi, transporti dhe punimi i
bitozhavorit BZH 0-22 mm me
trashesi t=7.0 cm. Ne çmim të
parashihen receptura, testet dhe te
gjitha analizat e nevojshme per
sigurimin e cilesis sipas standardeve.
Furnizimi, transporti dhe punimi i
asfalt betonit AB 0-11 mm me
trashesi t=4.0 cm ne tere gjatesin e
rruges. Ne çmim të parashihen
receptura, testet dhe te gjitha
analizat e nevojshme per sigurimin e
cilesis sipas standardeve.

m²

m²

14,850.0

24,750.0

9.50 €

141,075.00 €

5.20 €
128,700.00 €

323,235.00 €

5

5.1

5.2

5.3

5.4

1

Sinjalizimi horizontal dhe vertikal
Furnizimi me ngjyrë dhe punimi i
vijës së bardhe të mesit dhe vijave
kufizuese me gjërësi b=12cm.
Ngjyra duhet të jetë dy
komponentëshe (reflektuese) e
qëndrueshme ndaj kushtëve
klimatike.
Furnizimi me ngjyrë dhe punimi I
vendkalimit të këmbësorëve.Ngjyra
duhet të jetë dy komponentëshe
(reflektuese) e qëndrueshme ndaj
kushtëve klimatike.
Furnizimi me material dhe punimi I
Gjysëmmbrojtësve anesorë
(Udhërrëfyesve).
Furnizimi dhe montimi I shenjave
vertikale tip II duke përfshirë gypat
me diametër Ø 60 mm sipas
standartëve.

Punët Pregaditore

njesia

sasia

çmimi

total

m'

13500.0

2.50 €

33,750.00 €

m²

82.5

8.00 €

660.00 €

copë

180.0

22.00 €

3,960.00 €

copë

90.0

85.00 €

7,650.00 €

46,020.00 €

25,867.50 €
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2
3

Punët e dheut
Punet e objekteve

4

Mbistruktura e rruges

5

Sinjalizimi horizontal dhe vertikal

6

Total 1-5

7

Punet e paparashikuara 3%

8

Çmimi pa TVSH

9

TVSH-ja( 16%)

10

Total me TVSH

66,838.50 €
20,725.00 €
323,235.00 €
46,020.00 €
482,686.00 €
14,480.58 €
428,591.88 €
68,574.70 €
497,166.58 €

5.1.1 Mirëmbajtja e Rrugëve
Në praktikën inxhinjerike shumë shpesh bëhen kerkime për hulumtimin e procedurave
dhe metodave për mirëmbajtjen e konstruksioneve rrugore. Rrugër me kalimin e kohës
shkatërrohen. Kjo ndodhë për shkak të zvogëlimit të aftësisë së tyre mbajtëse, lajmërimit
të plasaritjeve, deformimeve dhe gropave të cilat mund të jenë të shumta. Pastaj kjo mund
të jetë edhe si shkak i punimit të dobët të rrugës p.sh i shtresës së tamponit apo edhe
ngarkesat e mëdha boshtore dhe ngarkesat e vazhdueshme.Për lajmërimin e dëmtimeve
ndikim kanë edhe kushtet klimatike.
Me këtë rast rëndësi të madhe paraqet procesi i quajtur ‘mirëmbajtje e rrugëve’ qëshërben
për ruajtjen e elementeve të konstruksionit rrugor, në aspektin e sigurisë dhe jetëgjatësisë
së këtyre rrugëve . Kjo mund të arrihet nëse intervenohet me kohë dhe nëse
nuk lejohet që dëmtimet e para të paraqitura në rrugë të vazhdojnë ta shkatërrojnë rrugën
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edhe më tutje. Me dëmtimet e konstruksionit të rrugës nënkuptojmë deformimetdhe
dështimet që pamundësojnë shfrytëzimin (qarkullimin) normal të asaj rruge.
5.1.2 Sektori Rrugor në Kosovë
Kosova ka një rrjetë relativisht të mirë rrugor duke shikuar nga aspekti hapsinor ishtrirjes
së infrastrukturës rrugore, mirëpo nga aspekti i gjendjes së rrjetit rrugor,sigurisë së
komunikacionit dhe kërkesave për ndërtimin e rrugëve të shpejta (niveli I lartë I
shërbimit)dhe autostradave është shumë mbrapa shteteve të regjionit.
Në periudhën e pasluftës, janë investuar mjete financiare të konsiderueshme
përpërmirësimin e rrjetit rrugor.Këto mjete kanë qenë të domosdoshme por jo edhe
tëmjaftueshme, për ti përmbushë në tërësi kërkesat e pjesmarrësve në komunikacion dhe
sigurisë së komunikacionit në rrugët e Kosovës
5.1.3 Korniza ligjore për administrimin e rrugëve të Kosovës
Në periudhen e pasluftës jane nxjerrë disa ligje dhe udhezime Administrative që
rregullojnë laminë e menaigjimit, ndërtimit dhe mirëmatjes së rrugëve.Këto jane:
Urdhëresa Administrative mbi detyrat dhe përgjegjësite e Ministrisë së Infrastrukturës
(Rregullorja 2001/9,15 Maj 2001).
Ligji mbi Rrugët (No.2003\24,Qeshor 2003)definon rolin dhe përgjegjësitë e Ministrisë
së Infrastrukturës dhe komunave në lëminë e rrugëve.
•

Ligjin mbi planifikimin hapësinor nr.2003\14

•

Ligji i ndërtimit nr.2004\14

•

Urdhëresa Administrative Nr. 2003/4 Mbi funksionimin e Drejtorisë së rrugëve

•

Udhëzimi Administrativ mbi inspektoratin e MI

•

Ligji mbi sigurinë e komunikacionit në rrugë .

•

Aktet tjera nënligjore që dalin nga ligji mbi rrugët.

5.1.4 Menagjimi I rrugëve dhe kompetencat
Sipas Ligjit mbi Rrugët kompetencat dhe përgjegjësitë për rrugët e Kosovës Janë:
Rrugët magjistrale dhe regjionale menaxhohen dhe janë në kompetence e Ministrisë së
Infrastrukturës. Rrugët lokale menaxhohen dhe janë në kompetence të Komunave
Gjendja e rrjetit të rrugëve
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Gjendja e rrjetit të rrugëve në Kosovë edhe pse janë investuar mjete të konsiderueshme
financiare nuk është e kënaqshme. Arsyet kryesore për një gjendje jo të mirë janë,
mungesa e investimeve në rrugët e Kosovës gjatë viteve 1990-1999, vjetërsia e rrugëve
si dhe zhvillimi I hovshëm i komunikacionit në periudhën e pasluftës. Megjithatë në
infrastrukturën rrugore është arrite një progres si në aspektin e miratimit të kornizës
Ligjore për administrimin e rrugëve, po ashtu edhe në ndërtimin, rehabilitimin dhe
rikonstruimin e rrugëve,magjistrale regjionale dhe lokale.
5.1.5 Bazat e aktiviteteve për mirëmbajtjen e rrugëve janë:
- Kontrollimi i rrugës – aktiviteti i vazhdueshëm që ndërmerret nga stafi profesional,
me qëllim të sigurimit të rrjedhjes së lirë dhe të papenguar të trafikut -Inspektimi u rrugësaktivitet e ndërmarra nga ana e stafit professional,në mënyrë periodike dhe të
herëpashershme (si rezultat i ngjarjeve të papritura), me qëllim të sigurimit të rrjedhjes
së lirë dhe të pa penguar të trafilut. Në kuptimin inxhinjerik mirëmbajtja paraqet procesin
e ruajtjes së elementeve konstruktive të rrugës, në aspektin e sigurië dhe jetë gjatësisë.
5.1.6 Llojet kryesore të mirëmajtjes së konstruksionit rrugor në bazë të nivelit të
mirëmbajtës,janë:
1. Mirëmbajtja e rregullt (rutinore)
2. Mirëmbajtja parandaluese-preventive
3. Rehabilitimi
4. Rikonstruimi
Lloj i veçantë i mirëmajtjes :
Mirëmajtja dimërore
Pjesa më e vlefshme te mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore është “Mirëmbajtja e
konstrukcionit rrugorë” ngase kjo pjesë e rrugës përkeqësohet me kalimin e kohës për
shkak të ndikimit të ngarkesës së trafikut dhe efekteve të mjedisit (ajrit, tokës, ujërave )
Mirëmbajtja mund të bazohet vetëm në një mirëmbajtje të rrugëve mvarësisht
prejdefekteve. Por duke qenë se mirëmbajtja ka koston dhe harxhimet e veta, ajo duhet të
merr rolin e rëndësishëm që ka dhe nuk mundet dhe nuk duhet të improvizohet. Si shkak
I kësaj mirëmbajtja duhet të bazohet në organizatat shkencore dhe në punët e shumta
teknologjike të cilat çdo ditë e më shumë duhet të përmirësohen.
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Kostoja e mirëmajtjes së rrugëve
Konstruksioni rrugor…………..53%
Objektet………………………..20%
Drenazhimi………………….7%
Sinjalizimi……………………7%
Të tjerat……………………….14%
Parametrat të cilët duhet të merren parasysh gjatë dizajnimit të rehabilitimit apo dhe
rikonstruimit të rrugëve janë:
1.
2.
3.
4.
5.

Ngarkesat aktuale si dhe ngarkesat e ardhshme të trafikut
Gjendja e rrugës
Elementet gjeometrike të rrugës dhe përshtatshmëria e tyre me gjendjen aktuale
Siguria
Ndikimi në mjedis

Gjendjes së elementeve gjeometrike të rrugës, ku bëjnë pjesë:
Aspekti funksionale i rrugës
Drenazhimi i sipërfaqes së rrugës
Siguria – eliminimi i pikave (vendeve) të rrezikshme
Gjendjes së konstruksionit rrugor
Gjendjes së elementeve të drenazhimit
Gjendjes së objekteve në rrugë
Gjendjes së sinjalizimit rrugor dhe pajisjeve të rrugës

Gjendja e dëmtimeve
Gjendja funksionale e
karakteristikave të
Gjendja e
konstruksionit rrugorë

rrugëëës

Gjendja e siperfaqes së
rrugëëës

Gjendja e aftësisë
mbajtëse (e strukturës
së konstruksionit)

Lëshesat tërthore dhe
Gjendja e elementeve të
drenazhimit

gjatësore

61

Kanalet, rigollat

Urat dhe Tunelet
Gjendja e objekteve
Objektet gjeoteknike

Kushtet në të cilat mund të intervenohet me mirëmajtje preventive janë:
-Sasija relative e vogël e dëmeve në rrugë
- Nuk ka dëmtime që ndërlidhen me aftësinë mbajtëse të nën bazës dhe plenumit të
konstruksionit rrugor
-Nuk ka dëmtime të mëdha në sipërfaqen e rrugës
Mirëmajtja preventive e rrugës nënkupton:
-Ngadalësimi i dëmtimit të mëtutjeshëm të konstruksionit rrugor
-Mirëmban ose përmirëson gjendjen funksionale të sipërfaqes së konstruksionit rrugor
-Nuk zmadhon –përmirëson aftësinë mbajtëse të konstruksionit rrugor
Veprimet që përfshihen në kuadër të mirëmbajtjes preventive – parandalueses
-Plotësimi (mbushja) i plasaritjeve
-Veprimet gjatë një procesi të ftohtë: spërkatje me emulsioni ("fog seal"), përpunimi
sipërfaqësor ("chip seal"), asfalt me rërë “slurry seal”, mircrosurfacing, etj
-Shtresa të holla me metodën e nxehtë, me trashësi 2-3 (4) cm
Zgjedhja e trajtimit-veprimit për llojin e mirëmbajtjes preventive, varet nga projekti
konkret, si p.sh:
-Lloji i konstruksionit rrugor
-Historia e aplikimit të trajtimit të mirëmbajtjes
-Gjendja e konstruksionit rrugor – lloji i dëmtimit
-Nivelet e parashikuara të ngarkesës së trafikut
-Analiza kosto-përfitim
Spërkatje me emulsion me dhe pa aplikimin (shtrirjen) e rërës
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Sipas këtij trajtimit bëhet vendosja e një shtrese të hollë uniformë mbi sipërfaqen
ekzistuese. Kjo metodë është e përshtatshme për rrugët me volumin e trafikut të ulët
(AADT <2000vet / ditë).
Përdorimi i emulsion bëhet me qëllim të :
- Mbylljes së plasaritjeve në shtresën qarkulluese
- Për të rifreskuar lidhësin e asfalt-betonit në shtresën ekzistuese ◦ Ky emulsion mund të
jetë katjonik apo anjonik
- Sasia e emulsionit që përdoret për spërkatje është 270-900 g/m2
Spërkatja me emulsion pa dhe me shtrirjen e rërës zakonisht aplikohet si mbrojtje gjatë:
- trajtimit sipërfaqësore
- në shtresa poroze
- në shtresën e asfalt betonit të zakonshëm
Për autostrada e aplikimit zakonisht 3-10 vjet pas ekzekutimi të shtresës në varësi të
intensitetit të trafikut
dhe qëndrueshmëri e këtij intervenimi mund të jetë deri në : 1-2 vjet
5.1.7 MBULIMI ME BETON ASFALT
Betoni asfalt është një material i shkëlqyer riparues, qe është po aq efektiv për te veshur
asfalt, sipërfaqet totale, trotuaret ekzistuese konkrete te asfaltit,apo trotuare te çimentos.
Veshja e asfaltit shton forcën e një strukture te vjetër te trotuarit, rrit jetëgjatin e tij, dhe
te siguroj një trotuar te qet kundër rrëshqitjes. Ata përmirëson ngritjen e cilësi dhe prerjes
tërthore, duke bere trotuarin reziston nga depërtimi i ujit dhe kemikaljeve. Rezultati është
një sipërfaqe me e mire dhe asfalt me i fort sesa ai origjinal.
Përparsit:
Mbulimi me beton asfalti: ofron përparuesit e mëposhtme:
1. Komoditet. Trotuari mund te mbetet ne përdorim, ndërsa ajo është duke u
përmirësuar.
2. Ekonomik. Nje trotuar i vjetër shpesh mund te përmirësohet dhe kthehet ne shërbim
me shpejt dhe mund te ndërtohet me kosto me te ulet sesa një rrugë e re.
3. Qendrueshmeri. Projektim i mire, ndërtim te mire, përmirësim qe siguron një trotuar
me te fort se ai i ri,e cila redukton kërkesat e mirëmbajtjes.
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5.1.8 Shqyrtimi I projekti:
Para ndërtimit te një mbulese me beton asfalt, përgatitja e kujdesshme dhe e saktë e
trotuarit ekzistues është thelbësore për performancen maksimale te trotuarit. Qdo project
qe realizohet duhet te jete i dizajnuar ne baza individuale.
Riparimet locale:
Te gjitha zonat e dobëta duhet te riparohen. Arnat strukturore duhet te projektohen dhe
ndërtohen me thellësi te plote asfalt betoni për te siguruar forcë te barabartë me trotuarin
ose te tejkaloj atë te trotuarit për rreth. Arna e vendosur me kujdes dhe kompakt nemënyre
adekuate do te prodhoje mbështetje uniforme për mbulesë dhe për te siguruar
performancen e mire.
Mangësitë strukturore:
Mangësi e trotuarit qe nuk ndikojnë ne saktësi strukturore korrigjohen zakonisht nga
hollueshmeria duke përdorur trashësi te zgjedhur nga përvoja. Struktura e dobësuar e
trotuarit kërkon mbulesë me trashësi te dizajnuar qe do te forcoj ne meny te mjaftueshme
strukturën e trotuarit për ju përshtatur trafikut qe do ta përdorin atë.
Drenazhë:
Asfaltet e vjetra mund te tregojnë shenjat te lodhjes për shkak te futjes se urave
nëntokësore nga poshtë ose nga ujerat sipërfaqësore qe hyjnë nga skajet e asfaltit, midisi
ose pjesa e sipërme. Ky ujë duhet te hiqet nga nendrenazhat ose me mjete te tjera disa
javë para vendosjes se asfaltit.
Nivelizim:
Kur sipërfaqja është shtrembëruar, ndërtimi i kurseve te nivelizimit dhe pyka është e
nevojshme për te rivendosur linjën e duhur dhe prerjen tërthore.
Trashësia e veshjes:
Veshja me beton asfalti mund te përdoret për te korrigjuar te dyja, sipërfaqen dhe mangësi
strukturore. Gjendja e asfaltit te pranishëm dhe vlerësimi i drejt i trafikutndikojnë ne
përshtatjen e trashësisë se mbulesës. A-1 inç thellësi mesatare e sipërfaqes beton asfalti
duhet te jete trashësi minimale. Si rregull standarde, trashësia e tërheqjesduhet te jete te
paktën dy here me e madhe se maksimumi total ne përzierje.
5.1.9 Llogaritja e trashësisë se veshjes:
Ç’far trashësie duhet te jete veshja?Janë ne dispozicion dy publikime nga Instituti Asfaltit
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qe mund te ndihmojnë ne llogaritje. E para, për rrugët dhe rrugët qe mbajnë deri ne 100
kamionë te rende ne dite,është një metodë e thjeshtuar për hartimit e veshjes se asfaltit
për trafikun asfalteve te lehta deri te ato te mesme (IS- 139).
Procedura e dyte për trashesin ne rrugët dhe rrugëve qe mbajnë me shume se 100 kamion
te rende ne dite është detajuar ne Institutin manual te asfaltit, veshja e asfalteve te rrugëve
te larta dhe rehabilitimin e rrugëve (MS-17).
Kur shumica e kamionëve te rende kanë një peshë bruto prej me shume se 60,000
paund,nuk duhet te përdoren këto metodat thjeshtuara te veshjes. Hapat dhe tabelat e
mëposhtme mund te përdoren për te percaktuar nevojat e trashësisë se veshjes.
-Duke përdorur numrin e vlerës mesatare te kamionëve te rende ne dite,dhe kategorinë e
përcaktuar te nënklasës,përcaktojnë trasheshin e kërkuar te thellësisë-se plote te asfaltit
te kërkuar duke përdorur tabelën e duhur.
-Gjithashtu te përcaktoj trasheshin efektive te asfaltit ekzistues sikur te ishin konvertuar
ne thellësi te plote-Asfalt betoni. Çdo kurs individual i asfaltit ekzistues është vlerësuar
duke përdorur tabelën e duhur, për te përcaktuar trasheshin e saj ekuivalente prej asfaltit
beton, shuma është trashësia efektive.
-Trashësia e shtresës se asfalt betonit te kërkuar është e barabartë me trasheshin e kërkuar
te përcaktuar ne hapin 1minus trasheshin efektive te asfaltit ekzistues te përcaktuar ne
hapin,

5.1.10 FAKTORET E PERDORUR PER TE KTHYER
5.1.11 KUSTET EGZISTUESE NE TRASHESI EKUIVALENTE TE
THELLESIS SE PLOTE
Tabela 3. TABEL….
Përgatitja adekuate e asfaltit ekzistues para një shtrese te asfaltit është e rëndësishme. Kur
riparimet janë kompletuar, sipërfaqja qe do te vishet duhet te pastrohet. Pastaj një shtresë
lyerje asfalt duhet te zbatohet për te siguruar zbatimin uniform dhe te plote te shtresës.
Siç u diskutua me pare ne baze te koncepteve te menaxhimit te asfaltit, kushti i vlerësimit
ofron një metode racionale për te vlerësuar nevojën për një mbulesë. Nëse gjendja e
vlershmit bie nen 80, ai ndoshta kërkon një mbulesë. Shtyrja e mbulesës lejon
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përkeqësimin e mëtejme te asfaltit. Për një moment gjendja e asfaltit keqësohet rend, ecila
do te rris shpenzimet ne mënyre te konsiderueshme.
Aftesit parashikuese te një menaxhimi te asfaltit lejojnë një agjenci për te analizuar
programe alternative dhe përzgjedhja e një strategjie te mirëmbajtjes qe është me kosto
efektive. Mirëmbajtja e shtyre është me i kushtueshëm ,siç ilustrohet nga cilësia e
përkeqësimit mbi shembull kohor.
5.1.12 RIPARIMET
Riciklimet e rrugëve te asfaltuara:
Burimet natyrore janë me te pakta dhe me te kushtueshme për te siguruar, rehabilitimin
e tyre dhe ripërdorimin ose riciklimin, dhe pershtatmerin e tyre. Asfalti çimentos
dheagregatet

e

përdorura

ne

ndërtimin

e

rrugës

përben

një

investim

te

konsiderueshëmpublik. Ato janë dy burime te rëndësishme natyrore vlera e te cilave si
materiale te ndërtimit janë te rikuperueshme. Aftësia për te ricikluar ka rendësi te madhe
jo vetëm për ruajtjen e burimeve te vlefshme, por edhe për kursimin e energjisë dhe
përfitimeve te përgjithshme ekonomike.
Riciklimi i rrugës me asfalt betoni mund te realizohet përmes: heqjes e transportit ne një
tjetër lokacion për gërmimin dhe ripërpunimin me transportin për ne vendin e ri për te
hedhur poshtë nga kodrina, ose nëpërmjet bluarjes se sipërfaqes se ftoftë,dhe/ose heqjen
konvencionale,gërmimi, ripërpunimin, vendosja poshtë dhe kodrina realizohen ne ketë
faqe interneti.
Ripërpunimi i materialeve ndihme, plus shtesa e asfaltit te ri dhe te agregateve te reja,
mund te realizohet përmes tri proceseve te ndryshme. Një proces me përzierje te nxehtë,
një drum i veçante për përzierje është përdorur ne përputhje me kërkesat e ndotjes se
mjedisit dhe përzërja e prodhuar është një produkt i ricikluar plotësisht qe përmban 1550% RAP. Një proces i ftoftë ne vend te riciklimit normalisht përfshin përpunimin e një
2-4 thellësi te ndjekur nga një mbulesë beton asfalt. Një proces i trete,riciklimin e quajti
sipërfaqe qe përfshin një ngroheshmeri te lart te rrugës te ndjekur nga një mbulesë asfalti.
Përparesit e riciklimit me përzierje te nxehtë:
1. Përmirësime te dukshme strukturore ,mund te merret me pak ose aspak ndryshim ne
trashësi.
2. Mënyra e drejt-plotësuese nuk është e nevojshme.
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3. Ndjeshmëria ne ngrica (acar) mund te reduktohet.
4. Sipërfaqja dhe shtrembërim bazë, problemet mund te korrigjohen.
5. Përgatitja bazë dhe puna e saj,janë reduktuar.
Përparruesit e riciklimit me përzierje te ftoftë:
1.Mund te korrigjoj shumë lloje te problemeve qe përfshijnë edhe sipërfaqen e asfaltit
edhe bazën e saj.
2.Nevojën për materiale te reja dhe koston e përgjithshme.
3.Kosoto e transportit mund të zvogëlohet metoda në fjalë është përdorur.
4.Rrit fuqinë strukturore pa shtuar ne trashësi te rrugës.
5. Shmangen problemet e kullimit.
6. Duke shtuar ujë ne asfalt dëshmon bazën dhe bene atë me pak te ndjeshëm ndaj
veprimit te acarit dhe ndryshimit te lagështi.
Përparuesit e riciklimit te sipërfaqes:
1.Ofron një strategji të mirëmbajtjes me kosto shumë të ulët.
2.Rikthen fleksibilitetin e asfaltit të vjetër dhe të brishtë.
3.qarjet janë të ndërprera dhe të mbushura.
4.Sipërfaqja e deformuar,hiqet dhe rrafshohet,kullmet dhe kurorat rivendosen.
4.Përmirson rezistencën e rrëshqitjes.
5.Eliminon nevojën për riparime sipërfaqësore.

5.1.13 THYERJET DHE SHTRUARJA
Një rrugë çimento portland betoni (PCC) qe ka kullim te mire dhe është ende relativisht
i ruajtur, mund te shpëtohet duke e thyer dhe shtruar nga një përzierje asfalt betoni. Ky
opsion për reahbabilitim është projektuar për te reduktuar mundësin për plasaritje te
dukshme duke ulur madhuesin e pllakës se KPP. Thyerja e duhur dhe shtruarja praktikisht
do te eliminojnë plasaritjet reflektuese. Nese qarja reflektuese do te duket, ato zakonisht
do te jen shume te vogla, te qara te ngushta qe mund te mbahen lehtësisht.
Me ketë metode te rehabilitimit, kur PCC është e plasaritur ne intervalin nga 24-30 inç,
me enje te pajisjeve te renda me çekiç ne mënyre qe te krijohet një model uniform i
njëtrajtshëm i plasaritjes. Tjetra, plasaritja e asfaltit është ulur me një cilindër gome-e
lodhu për te paktën 35 ton. Me ketë lloj te mbulimit nga ky cilindër shtyhet poshtë ndonjë
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pjesë te KKP-qe mund te jen me shume se një zbrazëti ne nen baze. Pas thyerjes dhe
shtruarjes hapat kompletohen, dhe nja 3-5 inç mbulesë asfalti është e vendosur direct ne
asfaltin e vjetre te përgatitur .
Kjo metode ofron përfitimet e mëposhtme:

1.Ndalon /reflektimin e vonshëm te plasaritjes.
2. Zgjat jetën e shërbimit te asfaltit
3. Zvogëlon shpenzimet e mirëmbajtjes
4.Permireson stabilitetin e rrugës.
Hapat procedural te procesit te thyerjes dhe shtrojës janë:
1. Goditja e pllakave te KKP.
2. copëtimi i vendit te plasaritur.
3. heqja dhe rregullimi i zonave te buta.
4. pastrimit
5. aplokohet shtresë e vogël
6. shtrohet asfalti rrafshohet/mbulohet.
Kjo metodë e riciklimit është përdorur për më shumë se 30 vjet ne shumë shtete.
5.1.14 REDUKTIMI
Reduktimi i çimentos portland te asfalt betonit para një mbulese me asfalt beton
nënkupton shkatërrimin e plote te pllake betonit dhe te gjitha veprimet e pllake betonit.Me
ketë tenike, lidhja betonit-çelikun është prishur ne asfalte me përforcim te palidhurdhe ne
asfalte ne mënyre te vazhdueshme betoni. Ky proces ne mënyre efektive redukton pllakën
ekzistuese ne një baze agregate te grimcuar ne vend.
Përfitimet e kësaj metode janë:
1. Ndalon plasaritjen reflektuese
2. Siguron një baze te shëndoshe për mbulesë
3. zgjat shërbimin e asfaltit
4. ofron një sipërfaqe te qëndrueshme.
Hapat procedural ne këtë janë:
1.Instalon kullimin e nevojshëm
2.Hiq ndonjë mbulesë ekzistuese.
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3.Prenë tepricën e asfaltit te ngjitur me seksionet e mbetura.
4.Shpërben tërësisht asfaltin KPP
5.Prehen pjesët e përforcuara te çelikut.
6.Largohen pluhuri i asfaltit KPP.
7.Aplikoni një shtresë kryesore.
8.Nivelizohet vendi dhe mbulohet me beton asfalti.
5.1.15 ASFALTIMI I PELHURAVE:
Ne vitet e fundit duke shtruar pëlhurat, ose gjysemembranat, janë përdorur për te
reduktuar reflektimin e plasaritjeve nga nyejt themelore te shtresës ose qarja. Aplikimit
te çimentos se asfaltit te lëngshëm, pëlhure dhe një mbulesë asfalt betoni. Pelhura është
treguar te jetë efektive ne zhvillimin e një shtrese te papërshkrueshëm nga uji, për te
minimizuar futjen e ujit ne sipërfaqe.
Një shembull i një përdorimi te mundshëm do te jetë si një vend aplikim ne ato pjesë te
rrugës se asfaltuar qe tregojnë shenja te plasaritjes te lidhur me një gjendje te dobësuar te
nenklases. Pelhura do te vendoset pak para mbulesës me asfalt betoni.
Aplikimi i shiritit te pëlhurës do te jetë me efektiv nëse qarja ose nyja , te tilla si një nyje
gjatësore ne një rruge PCC.
Studimet eksperimentale te aplikimeve te pëlhurës nuk kanë qen përfundimtare. Plasaritja
e hershme reflektive mund te vonohet përmes përdorimit te behurave ne shume
raste,sidomos mbi një nyje te papërdorur. Gjithashtu kur uji ne strukturën e asfaltit është
një problem i mundshëm, pëlhura mund te ndihmoj ne zhvillimin e një

cipe te

papërshkrueshëm nga uji.
5.1.16 PRERJA DHE MBYLLJA E PËRBASHKËT
Ne projektet e rehabilitimit KKP prerja dhe mbyllja e mbulesës asfalt betoni mbi nyejt
themelore PCC mund te zgjas jetën e shërbimit te mbuleses.
Për ne procedura te veçanta,siç janë qarjet dhe vendet,janë përdorur për te përgatitur
asfaltin ekzistues PKD,nyejt përfundimisht mund te reflektojnë përmes mbulesës se
asfaltit.
Këto qarje mund te ndodhin brenda një kohe te shkurt,ne varësi te faktorëve te tilli
trashësia e mbulesës,trafikut,dhe kushtet mjedisore. Plasaritja e dukshme është shkaktuar
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nga nyejt themelore qe lëvizin për shkak te temperaturës dhe lagështi se ndryshme,
prishjes se pllakës,dhe kushtet e ngarkesës, te cilat rezultojnë ne elasticitet, prerje dhe
forca e përkuljes me e madhe se forca e asfaltit. Kjo rezulton ne një qarje ne mbulesë
përafërsisht mbi bazën e përbashkët.
Kandidatet kryesor për prerjen dhe mbylljen e shtresave mbi nyje ne asfaltet themelore
PCC janë ato shtresa qe nuk e kanë humbur integritetin strukturor ne nyje. Shembuj janë
shtresat qe kanë për qellim për te rritur kapacitetin strukturor, rezistenca ndaj
rrëshqitjes,parandalimi i nënvizimit te mëtejshëm, apo zvogëlimin e zhurmës. Për te qen
efektive prerja ne mbivendosje duhet te jetë direkt mbi nyjën themelore .Një tolerancë
maksimale prej 1 inç mjafton.
Shenjat e referencës, te cilat nuk duhet largohen gjatë operacionit te mbulimit, duhet te
vendosen ne bazën e përbashkët. Baza e përbashkët duhet gjithashtu te pastrohet dhe te
mbyllet me një shtresë te aprovuar para se te mbulohet.

5.1.17 PERFITIMET
Prerja dhe mbyllja e mbulesës se asfaltit është një teknike efektive për te zvogëluar efektet
e dëmshme te pakontrolluara te plasaritjeve te dukshme mbi nyejt themelore PCC. Prerja
dhe teknika e mbylljes krijon një nyje te dobësuar ne mbulesë drejtpërdrejt mbi nyje, dhe
ajo pastaj mund te mbyllet dhe te mbahet ne mënyre efektive.

Teknika e prerjes dhe mbylljes ofron përfitimet e mëposhtme:
1.Kontrollon plasaritjen reflektuese
2.Ofron ruajtjen e gjendjes se nyjës
3.Zgjat jetën e shërbimit
4.Kontrollon koston e mirëmbajtjes
5.Këto sipërfaqe do te jen me te forta se ato natyrore.
6.Pamje me te mire
7.Asfaltim i duhur
Hapat procedurale ne ketë proces janë:
1.Gjetja e referencës ne nyje ekzistuese ne pllakën themelore
2.Pastrimi persisht i nyjës dhe ngjitja
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3.Shtohet shtresa
4.Prerja direkt mbi nyjën referuese
5.Parimi dhe terja e prerjes.
6.Ngjitja e prerjes.
Pas vendosjes se një litari ndihmës ose shiriti raporti për nga gjatësia ne mes prerjes dhe
ngjitjes se nyjës duhet te jetë 1:1. Prerja fillestare duhet te jetë me e ngushte se
gjersianpërfundimtare dhe pothuajse dy here ne thellesi. Kjo është me përdorimin e
vulosesve te tipit te nxehtë.
Rehabilitimi
Rehabilitimi paraqet të gjitha aktivitetet që kryhen rreth mirëmbajtjes së rrugës të cilat
realizohen në kuadër të tokës që është në dispozicion të rrugës, pra nuk ka nevojë për
shpronësim të ri ose për shpronësim të mëvonshëm
Gjatë rehabilitimit ndërhyrjet në ndryshimin e elementeve gjeometrike të rrugës jan
Minimale

Rikonstruimi
Rikonstruimi i konstruksioni rrugor paraqet aktivitetet te të cilat vjen deri te:
ndryshimi i elementeve të gjeometrisë së rrugës
ndryshimi i elementeve në planin e situacionit të asaj rruge
zgjerimi i konstruksionit të rrugës
përmirësimi i sipërfaqes së konstruksionit rrugor ose denivelizimi i udhëkryqit.
Kriteret për marrjen e vendimit për llojin e mirëmbajtjes së rrugës:
· Kriteret Ekonomike:
·Raporti i kostove dhe përfitimeve
- Vlera neto e tanishme,
·Shkalla ekonomike e brendshme e rentabilitetit
· Rëndësia e rrugës ne rrjetin rrugor
· Siguria e vozitjes
· Ngarkesa e trafikut
· Ndikimi në mjedis
-Gjendja e ngarkesave
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-Gjendja e karakteristikave funksionale (rrafshësia, vrazhdësia) – vozitja e rehatshme
- Ngarkesa e pritura të komunikacionit
- Faktorët e mjedisit
-Aftësia mbajtëse dhe gjendja e materialit të shtresave (planumit) të konstruksionit
Rrugor
-Faktorët klimatikë
Rehabilitimi i konstruksionit rrugor te rrugët rurale:
-Gjatë zgjedhjes së tipit për një rehabilitim te një rrugë rurale duhet marrë konsideratë:
-Hapja e vrimave nën mbikalimin
-Hapja e vrimave në tunel
-Mbingritje e elementeve për drenazhime (rigollat,skajorët)
-Mbingritje e bankinave
-Ndryshimi i ramjes (nga kulmori në ramjet ë njëanshëm)
-Ndryshimet në elementet e planit të situacionit dhe profileve tërthore
Rehabilitimi i konstruksionit rrugor te rrugët e qytetiti :
Gjatë zgjedhjes së tipit për një rehabilitim te një rrugë qyteti duhet marrë në konsideratë:
-Hapësirat në dispozicion në mvarëshëmri nga lartësia e skajorëve
-Elementet e drenazhimit (grillat e kanalizimit atmosferik,skajorët)
-Integrimi me të gjitha degëzimet-lidhjet dhe rrugët
Përforcimi i shtresave të asfaltit pa gërryerje
Ky përforcim bëhet te konstruksionet rrugore të cilat janë në gjendje relativisht të mire
pa dëmtime të mëdha:
-Nuk është plasaritur
-Lidhësi nuk është oksiduar (dukshëm)
-Nuk ka deformime sipërfaqësor
-Baza është në gjendje të mire
- Eshtë e nevojshme rritja e aftësisë mbajtëse të konstruksionit rrugor
-Nuk ka probleme me niveletë të rrugës.
Përforcimi shtresave të asfaltit me gërryerje
Ky përforcim bëhet te konstruksionet rrugore të cilat janë në gjendje relativisht jo të
mire dhe të cilat janë me dëmtime të mëdha:
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Konstruksioni rrugor është me plasaritje, lidhësi ka oksiduar janë paraqitur gjurmë dhe
deformime të tjera në sipërfaqen e kosntruksionit rrugor.
-Gjatë këtyre intervenimeve është e nevojshme rritja e aftësisë mbajtëse të konstruksionit
rrugor.
-Nuk ka hapësirë për ngritjen e niveletës së rrugës.
Rruga e cila do të rehabilitohet me përforcimin e shtresës me gërryerje
Opsion I mundshëm për një rehabilitim të një konstruksioni të tillë:
Gërryerja e të gjitha korsive të vozitjes në trashësi 4-5cm në mënyrë që të eliminohet
shtresa me lidhës të oksiduar dhe plasaritjet sipërfaqësore.
-Gërryerja vetëm në zonën e gjurmëve
-Gërryerja si shkak I riparimit të deformimeve sipërfaqësore.

6

METODOLOGJIA

Ky punim kryesisht përbehet nga mbledhja dhe shqyrtimi i literaturave të ndryshme që
ndërlidhen me temen sanimi i pjeseve të asfaltit ne temperatura te ulta te dimrit dhe
përdorimin e tij. Në këtë temë shqyrtohen vetitë, prodhimi dhe përdorimi i Asfaltit.
Shumica e literaturës është marrë nga Kabashi, Ramijak, Roberts, Blazejowski, Zichner,
Oliver, Sandberg etj. Si dhe burimeve tjera të cilat mund të gjinden edhe te referencat.
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7

KOKLUZIONE DHE REKOMANDIME

7.1

Konkluzione

Gjatë viteve të fundit, Asfalti ka teguar rezultate të shkëlqyera tek autostradat me
ngarkesë të rëndë. Jetëgjatësia më e madhe e asfaltit mundëson kursim të investimeve në
mirëmbajtje gjatë kohës së shfrytëzimit edhe pse thuhet që çmimi fillestar është më i lartë.
Duke pasur parasysh që mund të arrihet jetëgjatësia prej 5-10 vite është e qartë që zgjedhja
e asfalteve është një investim i duhur. Ekziston një numër i madh i përparësive të cilat
na rekomandojnë përdorimin:
•

Ka jetëgjatësi (shfrytzueshmëri) më të madhe në krahasim me asfaltet tjera si
shkak i prezence së madhe të binderit.

•

SMA përdoret tek rrugët me ngarkesa të mëdha, do të thotë ka aftësi mbajtëse më
të madhe se asfaltet tjera.

•

Ka teksturë, karakteristikë sipërfaqësore e cila redukton zërin nga kontakti i
gomave me shtresën e asfaltit si dhe spërkatjen dhe ndriçimin. Për shkak të vetisë
absorbuese të zërit, kjo sipërfaqe është shumë e përshtatshme për rrugët në afërsi
të vendbanimeve.

•

Ka një shtangësi të konsiderueshme që arrihet me anë të prezencës së binderit dhe
strukturës së agregatit.

7.2

Rekomandime

Rrugët e te gjitha kategorive me kalimin e kohës marrin deformime te formave dhe
mënyrave te ndryshme.
Ne ketë fenomen ndikojnë shume faktor si: kushtet atmosferike , ndryshimi i
temperaturave, lagështisë ne trupin e rrugës si dhe ekspozimi i trupit te rrugës ndaj
ngarkesave qe lëvizin neper rruge.
Varësisht nga te gjitha këto kushte varet edhe jete gjatësia e rrugës dhe paraqitja e
defekteve ne rruge.
Për ketë arsye mirëmbajtja dhe sanimi i problemeve ne faze te hershme te paraqitjes se
probleme ne rruge ndikon direkt ne koston dhe ekonomizimin e sanimeve ne rruge dhe
njëkohësisht ne eliminimin e dëmeve qe mund te shkaktohen nga dëmtimet e renda.
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Çdo lloje rruge ( që nga ato ruralet e deri në autostradat) është një strukturë ndërtimore e
përbërë nga materialet që janë dhera beton konglomerat bituminoz, gjeotokstil etj,të cilat
janë të vendosura në formë shtresash që ngjishen më anë rulosh të ndryshëm, kjo strukturë
mbështetët në bazament natyror apo artificial dhe deformohen nën veprimin e ngarkesave
që transmetojnë mjetet e transportit.
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